**MY HIGH SCHOOL CRUSH**

**By: Irah\_Angelike**

**Introduction**

Define High School

High school is preparation for college**(Based on teachers)**

High school is full of joyous moments**(Based on High school students)**

­­­High School makes love blossom **(Based on high school lovers)**

Eh . . Para saken? Ehem.

High School is full of kabaliwan, kakornihan, kapraningan at higit sa lahat….

Punong puno ng masasaya at makukulit na ala-ala kasama ang mga minamahal mong partner-in-crime sa kalokohan!

Tama ba?

 **And Highschool, is like a start of something new; The start of something that you are yearning but you never expect that it will come true.**

**In short, Highschool is filled with lots of unexpected happenings and precious memories that you will never forget.**

**\* \* \***

Masaya ang highschool life ko, naka enroll ako sa magandang school, marami akong kaibigan, maganda ang grades, walang kaaway…
Pero may kulang. Napansin nyo?

Wala akong lovelife since birth. Ne wala nga kong crush noun. Abnormal ako eh!

Pero pag apak ko sa High School, nakita ko ang lalaking nagpatibok ng puso ko ng bonggang bongga. Na kahit isang sulyap niya lang, tumatambling na atay ko at lumuluwa ang mata ko na parang telescope.

But, he is so out of my reach. Kahit batch ko siya, magkaiba naman ang rooms namin, nung first year high school ko lang siya naging classmate, at higit sa lahat, ni minsan hindi ko siya kina-usap. Ang first impression ko kase sa kanya is. Uhm… how should I say this. Uhh. very Awkward?

Nagsasayaw kasi ako nun ng itik itik with matching T-rex dance with Harlem shake sa hallway, kabaliwan lang namin ng baliw kong bespren. And suddenly he passed by with a gusto-ng-tumawa face. At dahil dun, nahihiya na ko sa kanya.

I mean, para akong kabayo nun, sino ba naman ang hindi?

Sa totoo lang, lagi niya kong binabati ng mga “Good Morning” “Good Afternoon”, “Good Day” sa tuwing nagkakasalubong kami, pero ako, todo iwas at takbo, at Dapa. Masyado kase siyang friendly, kahit hindi niya kilala, bumabati siya. Kahit aso sa kalye, binabati niya rin. Kaya nga ko nagka gusto ako sa kanya kase napakafriendly and approachable niya . Di siya tulad ng iba jan na mahangin. Siya, kahit associate editor sa School magazine namin, down to earth parin.
 His name is Jason Labajo.

Ako nga pala si Kate Joy Sismar. And now, fourth year high school na ko, at sa isang linggo nalang, gagraduate na. . Ang bilis nga naman ng panahon.

**“Teh! isang lingo nalang, Goodbyelalu High School na tayo”** sabi ng partner-in-crime ko na si Hannah Ellize Diaz habang nakahiga sa lamesa ng classroom namin. **“Ou nga Teh. Isang linggo nalang. Aalis na rin tayo dito” pag sang ayon ko sa kanya**

**“Isang linggo nalang, hindi ka parin nakakapagtapat sa Chulabs mo”**at agad naman umusok ang tenga at ilong ko dahil sa mga sinabi niya “**Hannah naman. Nakakadepress ka! Wag mo nga yang ipaalala saken”**

**“Hala! Nagblush si Kate! Haha. crush na crush mo parin noh? Grabe ah. Since first year pa yan ah, hindi mo pa rin nasasabi kahit kanino. Bilib ako sayo Teh! Ikaw na ang pinaka magaling magtago ng secreto . BWAHAHA” Pangungulit niya saken, Sige pa Han, ipush mo yan. Baka ipush din kita jan sa mesa.**

**“Salamat naman at kahit sa isang bagay, magaling ako. Hmp”** sabi ko lang sarcastically at iniripan siya

**“Haha. Pero Teh, maawa ka naman sa sarili mo te. 17 ka na, byuda ka parin. Masyadong sayang ang feslak mo” napabuntong hininga nalang ako sa sinabi niya. Masaklap, pero totoo.**

**“May magagawa ba ko kung walang interes saken si Mr.Jason? Ahy Leche! Hali ka na nga! Nakaka disappoint naman tong topic natin. Uwi na tayo!”** at hinila ko yung paa niya

**“Oh wait Teh!” Di ko na siya hinintay na makatayo, binilisan ko agad ang paglakad palabas para habulin niya ko.**

**“Hoy! Wait for Me!”** at nakita kong tumakbo narin siya palabas ng room. Ganito kami mag bespren! Mga shunga.

Sabay na kaming naglakad papuntang gate, dapat lage ko tong kasama, partner in crime nga ii. Saka magkalapit lang naman ang bahay namin. Pero Bago kami nakarating sa gate. May nakita kaming Diyoso (Partner ng diyosa) na naka upo sa may table sa park na nagsusulat.

**“Oh wait Teh.**” Huminto kami sa paglalakad at kinuha ko yung camera ko. Alam niyo rin po ba na member ako ng school publication, photographer nga lang. Wala akong talent sa pagsusulat kaya contributor lang ang naabot ko. Mahilig kase akong kumuha ng mga litrato, lalo na sa mga magagandang nilalang. Tulad nalang ng lalaking naka upo sa bench ngayon.

“**Hmm. Ayan na naman. Hmm.  Hanggang litrato nalang ang tanaw mo Teh?**” sabi niya labas sa ilong.

**“Shh! I’m focusing!”**

At kinunan ko ng litrato si Jason habang nagsusulat. Napatalon tuloy ako sa saya noong nakita ko yung litrato niya sa camera ko. Another collection sa scrap book ko. Ako na obsessed!

Panay titig lang ako sa litrato na yung ng bigla kinurot ni Hannah ang tagiliran ko **“Inday, nakatingin si Prince Charming mo dito”**

 “A-aray. Ano ba?” napalakas yung kurot niya. Minsahe ko nalang yung lugar na mahapdi at tumingin sa kung saan nakatungo at mga mata ni Hannah.

Wait. Is he looking at me?

Wait. Is he smiling at me?!

Wait! Did he just waved at me?!

**”Kyaaa!!”** at di ko napigilan ang tili ko at kusa na itong lumabas sa bungannga ko. hinatak ko ang kamay ni Hannah at kumarupas ng takbo

**Nagmimistula na kong kabayo sa bilis ng takbo ko. Wala na kong poise. Gusto kong magpalpitate at magpagulong-gulong sa daan! Pinansin ako ni Crush! My goodness!**

Noong nakaramdam na kami ng pangangailangan ng nakalayo kami sa lugar kung asan si Jason, parang . . . Malapit na nga to sa Moon . At dahil sa kilig ko, hinarap ko agad si Hannah at inalog alog ang balikat . Sige lang Hannah, gawin muna kitang box ngayon.

 **“Teh ! Teh! For the pers time! My singkit eyes and his shining shimmering sparkling eyes met!!”**

   **“A-aray naman teh. Nag metlalu nga pero tumakbo ka naman. Nag smile yun sayo kanina  tapos, tinakbuhan mo. Parang dinededma mo lang beauty niya”**

Now that she mentioned it, para nga talagang dinedma ko si Jason. Kumaway nga yun saken at pinakitaan pa ko ng sparkling teeth niya. Pero anong kashungahan ang ginawa ko? **“Wah! Ang baliw ko! Ang baliw baliw ko!” Sabi ko habang sinapak sapak ang ulo ko.**

**“Tama na Teh”** pagpigil saken ni Hannah. Naawa ata sa ulo ko. Pero imbes na himasin niya ang ulo ko **“Eto oh, yantok**” at binigyan niya ko ng kahoy

**“Gaga! Ikaw kaya bateran ko nito? Ahuhuhu”**

**“Ikaw naman kase Kate. Sa susunod na mangyari ang ganoong sitwasyon, wag ka nga magpadala sa hiya o kaba mo. Sayang! Ganda points na sana yun”** nagpout lang ako.

She has a point. I never talked to him it’s because never ko pa siya pinansin. Pero samantalang siya, tuwing nagkikita kami, kumakaway siya o ngumingiti. Friendly masyado yun eh. Lord ! Patawad !

\* \* \*

Wala narin naman akong magagawa pa, tapos na eh, tinakbuhan ko na . Naglakad nalang kami ni Hannah pa-uwi sa mga bahay namin. At nung nakarating ako sa bahay, pumunta agad ako sa kwarto. Gagawin ko ang kadalasang ginagawa ko kapag may bago akong litrato ni Jason. Kinikulam ko siya. HAHA. Joke !

**“Picture #297. (March 21,) Our eyes met for the first time”** sulat ko sa munting scrap book ko na punong puno ng mga stolen pictures ni my labs Jason. Napamuntong hininga nalang ako habang tinitingnan yung mga pictures niya na puro stolen.

**“Hanggang tingin nalang ba? O kaya pa? . . . Ahy Erase! Malabo na. Magkakahiwalay na kami noh! Gagraduate na kami at malabo na magka pareho kami ng paaralan. Magiging teacher ako,at magtetake siya ng fine arts”** sabi ko habang nilalapit yung litrato niya sa lips ko at hinalikan to “*Mwaah!* **I love you Jason!”** niyakap ko muna to ng mahigpit bago ko inilapag ang scrap book sa table.

Masakit tanggapin pero hanggang tingin nalang talaga siguro ako sa mala diyoso niyang mukha. Pero, siguro naman bago matapos ang graduation, I should tell him how I feel para mawala na tong bumabagabal sa dibdib ko at para mabunutan na to ng tinik, But how should I tell him if I can’t even face him?

\* \* \*

Alas nuybe ng umaga, wala kaming ibang gagawin kundi ang magpractice ng practice pano mag marching. Paulit-ulit kaming pinapalakad sa stage sa di malamang dahilan. Teacher naman, malaki na kami! Alam namin pano maglakad. Pa ulit.ulit pa, para kaming grade 1 section 20 nito eh

Pero atleast, mahahagip ng mata ko palagi si Jason. Sympre, same kami graduating eh. And the best part is, lage lang siya nagsusulat kaya hindi niya napapansin na matutunaw na siya sa kakatingin ko. Na halos sa boung practice eh nakatitig lang ako sa kanya.

**“Teh!”** pagtawag saken ni Hannah habang kumakain kami. Snack lang. nagbreak kase kami sandali. “Oh?”

 **“Ano na, Anong plano mo? Diba gusto mong sabihin sa kanya lahat bago tayo gagraduate? Gusto mo kuha ako ng michrophone tapos ipagsigawan mo sa boung campus nang malaman na ni Jason yang over flowing feelings mo para sa kanya? Sabihin mo agad. Oh my Jason. Oh my love! Oh--”**
Sinapak ko nga. Baliw eh

**“Aray! Bruha! How dare you hitlalu my drop dead gorgeous fes?”**

**“Praning! Baliw! Shunga! Ano pa?” Seryosong usapan, ginagawa niyang nakakatawa.**  **“Pero Teh, ano ba talagang plano mo?”**tanong niya na medyo seryoso. Yan! Ituloy mo lang yan Hannah.

**“Ewan ko Han, parang gagraduate ako nito ng highschool na hindi ko nalalabas tong Dinadala ko**” at napatingin naman siya saken with a gulat expression

**“Buntis ka??”**

Sinapak ko na naman. Na overdose ata to sa kape eh

“Tanga! Ever virgin pa ko noh! Ne wala nga kong boyfriend since birth. Ano tingin mo saken? Mama Mary? Mabubuntis ng walang tatay. Buhok ko lang ang Mama Mary. Hindi mattress ko”

**“Ahuhuhu. sabi mo dinadala. Brutal”**at hinimas himas niya yung binatukan ko.

**“Ahy basta. Napag-isip isip ko kanina sa practice na hindi ko nalang sasabihin sa kanya. Mas mabuti pa na itago ko to. I mean, kahit na sabihin ko sa kanya, wala naman parin diba? At pano kung hindi niya matanggap yan? Pano kung mandiri siya saken kase all those years, may pagtingin pala ako sa kanya”** pinagsingkitan niya lang ako ng mata pero maya maya ay tumango nalang siya

**“Ikaw na bahala jan. basta ako, support lang ng support sayo”** Hay salamat! Kahit papano, may magandang naidudulot rin tong bestfriend ko.

 Pero bigla na naman niyang kinurot ang tiyan ko **“Pero Teh! Pag ganyan ang sitwasyon, mahihirapan ka niyan, dapat mo yan ilabas. Hindi ka makakapag concentrate sa college. Shungalalu ka ba? ikukulong mo lang yan?”**

**“Bahala na Ne. I can’t do it. Ayokong magmukhang tanga sa harap niya**” Namuntong lang siya at tumango. Yan si Hannah, kahit anong desesyon ko, sinusupurtahan niya. Baet noh? Baliw nga lang.

\* \* \*

 At lumipas ang maraming taon. Este, lumipas ang limang araw. Graduation na namin. Hindi ko parin nasasabi sa kanya yung dinidibdib kong nararamdaman. I never got the chance or should I say, I never had the strength.

Since last day na namin tong magkikita, I brought the scrap book inside my bag, para kahit papano, mararamdaman kong kasama ko siya palagi.

Nagsisimula na yung program, Kaya heto kami, naka upo habang nakikinig sa mga speeches. Akala ko ba ang graduation ang pinaka masayang araw sa mga teens? Pwes! Di ako Masaya . Ilagay niyo din sa baba, HashtagBitter

**“Oi Teh. Smile naman jan. naglilihi si future, it’s our GRADUATION”** sabi ni Hannah sabay taas ng kamay niya with all the gestures.

**“Ou”** sabi ko labas sa ilong at hinawakan pataas ang magkabilang pisngi ko para nagmumukha akong nakangiti. Oh diba? Parang tanga lang. Wala akong gana.

Nakatanga lang ako habang on-going ang program, kapag tumatayo ang lahat, tumatayo nalang din ako. Kapag pumapalakpak ang lahat, pumapalakpak na rin ako. As in spaced out ako for the whole program.

At sa wakas! Natapos na ang program. Kaya ayun nagdecide ang mga batch namin na SSG members na wag muna umuwi ang mga graduates at pumunta sa school conference room for the final farewell. Gustuhin ko mang tumanggi kase wala talaga ako sa mood, hindi naman ako maka-ayaw kase hinihila ni Hannah ang buhok ko.

Walanghiya.

 **“Teh. Kanina ka pa matamlay ah. Ano ba talagang problema mo?”** nag aalalang sabi saken ni Hannah habang naka upo kami sa isang couch sa loub ng conference room.

**“Alam mo naman siguro ang dahilan dba?”** matamlay na sagot ko. Wala talaga akong gana ngayon kaya naka upo lang kami ng praning kong bestfriend sa isang sulok habang binabasa yung ginawa kong scrap book para kay Jason. Habang yung mga kabatch namin, nagsasayawan na. Sa madilim na part ko talaga piniling umupo para tahimik.

  Habang nakatambay lang kami ni Hannah sa kabilang side, napansin ko na may dumaan sa likod namin ni Hannah at umupo sa bakanteng couch na kasalukuyang nasa tabi lang namin. Sumilip kami kaunti para makita sila. OMG! Si Jason at ang mga barkada niya?!

 Buenas na position to oh. Lord! Thank you sa blessing. Hindi pala ganito kasama ang gradation day. Atleast I get to hear his handsome voice. Maka eavesdrop nga

**“Tol, kamusta na kayo nung nililigawan mo?”****“Sinagot na ko tol. Kahapon pa”
“Woah! Oh tingnan mo Jason. Magpaturo ka kasi sa kanya. Umaarangkada na oh”** at narinig ko nga lang ang pangalang Jason, pumalakpak na agad ang tenga ko kaya mas lalo naming nilapit ni Hannah ang mga tenga namin sa kabila.

 **“Hindi na pare”**
**“4years na noh? Since na inlove ka dun?**
**“Ou. But I’ll do this on my own. Seryoso ako dun eh”** Teka, boses ni Jason yun  ah. Anong ibig sabihin niyang seryoso siya? My Gad! Don’t tell me, may nililigawan siya?

You mean . . .

**“Ah-ah-Hannah. Hannah.”** Parang hindi ako makahinga **“I feel you Teh. Hinga lang. Hinga lang” sabi pa niya habang hinimas-himas ang likod ko. Hanggang sa hindi ko na talaga napigilan, niyakap ko ng mahigpit ang baliw kong bespren.**

“WAAAAH!” sabay naming iyak.

At naghug kaming dalawa ng bespren kong praning. Kahit praning to, mahal ko to. Kita niyo nga oh. Nagdadamayan kami. On second thought, it really is the worst day ever. May mahal pala ng palihim si Jason my chulabs? Ang gaga ko naman, hindi ko man lang nalaman. Palagi naman akong nakatitig sa kanya pero wala akong napapansin na babaeng hinihiritan niya

**“Sige lang Teh. Keri mo yan. Ilabas mo lahat ng utot mo”** kaya mas hinigpitan ko ang pagyakap sa kanya

 **“Ne, sana masunog nalang ako ngayon kaysa sa sakit na nararamdaman ko”** sabi ko habang humahagulhol pero napatigil ako sa pagdadrama ng naka-amoy ako ng kakaiba. Parang may…

“SUNOG !!” Holoh

Agad kaming napabitaw ni Hannah sa pagdramahan At nagtakbohan na ang lahat **“Teh, kung sinuswerte ka ba naman. Ayan na ang firelalu mo oh. Sunogin mo na sarili mo. I-enjoy mo na. Gora!”**

**“Ayaw ko pang mamatay Teh!! Wahh!”**at pinulot ko na yung mga gamit ko, at dahil sa pagmamadali, nahulog pa ang bag ko at nabuhos sa sahig yung mga laman. Agad ko namang pinulot lahat yun, pero hindi ko nahanap ang scrap book. At dahil todo takbo ang mga batchmates namin, at dahil na rin sa uso kaya hindi ko masyado nakita ang nangyayari.

May nahawakan akong notebook at kinuha ko agad ito. Baka ito na yung scrap book. Wala namang ibang tao ang magdadala ng notebook sa isang party dba?

**“Teh! Lets Gora na.”** at hinila na ko ni Hannah. Ang kapal na ng usok, pero yung mga boys na nandun, ayun, nag aala army kalaban ang apoy. Bago kami tuluyang makalabas ng Gym ay nakita ko pa sila Jason na nilalabanan ang apoy sa conference room using fire extinguisher

At dahil sa nakita ko, napahininga nalang ako ng malalim, kaya napa ubo tuloy ako ng hindi oras. Ang kapal ng usok tapos inenhale ko lahat. Gaga .

Pero seriously, Jason, hanggang tingin nalang talaga ako sayo. Yan ang sinasabi ko sa isip ko. Napaka swerte ng nililigawan o liligawan mo.

  All I want to say is. . ‘My HighSchool Crush…be happy !

At unti unti na siyang nawala sa paningin ko. Dumeretso na kami ni Hannah sa mga bahay namin. Dala na rin siguro sa tense sa nangyari kanina kaya napagdesisyunan naming magpahinga na.

Pagkarating ko ulit sa bahay, Inilapag ko ang bag ko sa mesa at pumunta na sa kama. **“Worst day ever”** sabi ko habang naka upo sa kama at nakatingin sa bag. Ng biglang may naalala ako

  **“Ay ou nga pala, ang mga bagong pictures ko kay Jason”**at kinuha ko na agad ang laminated picture ni Jason para malagay ko sa scrap book. Lumapit ako sa mesa at hinalukay ang bag ko at nahawakan ko ang notebook kaya hinila ko na to. *Makita ko lang ang pictures niya sa notebook ko, okay na agad ako*. Sabi ko sa isip ko. Pero paghablot ko nito.

**“Ano itey?”** Yun lang nasabi ko ng nakita ko yung notebook. Hindi to akin ! San kaya yun? Ahy malamang, na iwan dun sa conference room. Baka may nakahanap nun. Shet! Sana nandun lang yun, sana walang nakagalaw, aagahan ko talaga ang pagpunta sa school bukas.

Pero kanino kaya ang notebook na to? Dapat ko tong isa uli bukas. Baka hinahanap na rin to ng nilalang na nagmamay ari nito.

And because of my curiosity, I opened the notebook and I saw a lot of writings. Hm. Good penmanship ah, parang font sa computer, yung book antiqua na font? Pero walang nakasulat na pangalan ng owner. Kaya binasa ko yung mga nakasulat dun para makakita ng clue kung sino ang may ari nito

 Patuloy lang ako sa pagbasa, Puro siya poems, Etchetera . . . Emotero siguro may ari nito.

Pero to be honest, magaganda yung mga poems niya ha. Nag enjoy ako sa pagbabasa kase yung iba, nakakarelate ako. Pero nung malapit nako sa may last page, may nahulog na papel. Para lang naman siyang scratch, pero pinulot ko parin to.

 At dahil nga talaga sa pagiging chismosa ko, binuksan ko yung papel. At sa pagbukas ko palang, bumulagta na sa mukha ko ang aking munting pangalan.

  **“K-kate? Ako ba to?!” yun nalang nasabi ko nang Makita ko yung pangalan ko sa title. As in naka graffiti pa talaga yung pangalan ko. Ano to? Isa ata’ng poem. Pero teka, sinong tao naman ang gagawa ng poem para saken?**

 **Baka puro pagmamasaccre lang ang sinusulat niya ditto. Sabi ko sa isip ko, likas po talaga kase ako na chismosa, kaya binasa ko na.**

**\*\***

“SOMEONE LIKE YOU KATE”

Why is it that everytime I see you,
I smell the scent of heaven, it’s true
Your scent is like a work of art
That left me breathless and stole my heart

How wonderful to see your eyes shimmer.
It fixes my scarred soul and makes me better
I wish I could touch your soft and rosy cheek,
even just a quick look, it makes me weak

Whoever gave you such heavenly beauty,
is truly an artist I see
To carve your face so perfectly
And gave you charm to mesmerize me

Sure, your first impression may be awkward but I find it lovable
because of your wittiness, I find you adorable.
You really are gorgeous every time you smile.
‘I like this girl, will she like me back?’  I thought for a while

I think love this girl named Kathleen Joy
And she has that cute and quirky lovable voice
But Soon we will graduate and I wont be able to hold her hand
But before that, I wish to ask her this
“Do I have a chance?”

Written: March 30
Writer: Jason Labajo

**“J-J-Jason Labajo?! Si Jason?”** napatkip ako ng bibig ko. Is this for real? O baka naman tulog na ko. that must be it. Tulog na nga siguro ako. Hindi maganda ang managinip ng mga imposibleng bagay kaya sinampal ko ang sarili ko.

**“Awts.. Shet! ang saket. Ba’t masakit? Ahuhu” hindi ko na alam anong gagawin ko, parang gusto kong maghyperventilate, magharlem shake at mag shake rattle and roll. Pero gabing gabi na, baka maisip pa ni mama na may sapi ako at magpatawag siya ng albularyo.**

**Kinuha ko nalang agad ang Cellphone ko para matawagan si Hannah, agad namang nagring yung cellphone niya. At the back of my mind, gusto ko na sagutin niya agad ang tawag ko. Magpapasama ako sa kanya na bumalik sa school para kunin agad yung tanga kong scrap book. Pero syete lang! Ang tagal sumagot**

**“Anak! May naghahanap sayo!”** sigaw ni mama galing sa baba . Sino na naman yan. Aish. “Parang classmate mo ata” Kay Payn! kaya binaba ko nalang yung tawag at bumaba ng hagdanan

Ayaw parin magsink is sa utak ko ang mga nabasa ko. Someone like you Kate? Tapos Written By Jason Labajo? Tapos March 30? Eh kahapon yun ah. “Asan po ba?” tanong kay kay Mama

“Nasa Gate! Bilisan mo” sigaw ni mama galing sa loub ng bahay.

**“Opo”** at lumabas na ko ng pintuan without looking. Naka yuko lang ako habang iniisip yung nabasa ko ng biglang may nagsalita **“Kate”** teka, pamilyar ang boses na yun ah?

Inangat ko yung ulo ko para makita yung tao sa labas ng gate. At dahil sa nakita ko, muntikan na kong matumba. Si Jason! Baket siya andito? **“Yung scrapbook mo”** Inabot niya saken yung mahiwagang tanga na notebook

**“Naiwan mo kanina sa Gymanasium”** at inabot ko naman to. Could it be na nakita niya ang laman nito? Jusmeyo Santisima Trinidad, hindi naman sana!

 Nagbow lang ako sa kanya bilang pasalamat. Gusto ko na sanang tumakbo pabalik ng kwarto, kelangan kong kumawala sa pangyayaring to, baka maglaslas ako pagnagpatuloy pa to.

**“S-salamat**” at tumalikod na ko pero bigla niyang hinatak ang balikat ko kaya napa harap ako sa kanya. Omo. Did he just touch me?? HInawakan ni Jason ang balikat ko?!

**“Sandali Lang Kate, nasayo ba ang journal ko?” Nag alinlangan ako sa pagsagot pero** sa huli, tumango lang ako. Tama ba ang pag amin ko na nasa akin yung journal niya? Baka mapagkamalan pa ko nitong magnanakaw. Ahy bahala na. Honesto ! I-eexplain ko nalang sa kanya ng masinsinan, maiintindihan niya naman siguro.

**“Uh. A-ano. Nasa kwarto ko. isasa uli ko naman sana pero parang gabi na. Kukunin ko lang. Wait jan” at nag akma na naman akong tumalikod pero hinawakan na naman niya yung braso ko.**

**“Nabasa mo?”** Seryoso yung mukha niya, na para bang gusto niya na sabihin ko talaga sa kanya lahat ng alam ko. Tumango lang ako saka yumuko.

 “Pasensya na. hindi ko sinadya yun. Hindi ko kase napigilan. Saka nagbakasali ako na malaman ko ang may-ari ng notebook kapag binasa ko yung mga nakasulat dun” Nakayuko parin ako. Nakakahiya na.

**“Nabuksan ko rin yung sayo” Mahinang sabi niya. Oh may Gad! Nakita niya talaga ang mga kalandian ko. Baka isipin niya na stalker niya ko, Ahy wait, stalker niya naman talaga ako pero hindi ako yung tipo ng stalker na sinusundan siya kahit saan. Ako lang yung stalker na sa tuwing nahahagip ng mata ko yung mukha niya eh pinipicturan agad siya.**

**“Gad” bulong ko sa sarili ko habang nagpipigil ng kahihiyan. Oh Lupa! Kainin mo ko**

**“Ang dami kong pictures dun.” Shet. “May mga kissmarks pa at heartshaped lipsticks” Dagdag pa niya. Kaya mas lalo akong napayuko, kulang nalang maging kuba ako eh.**

**“Nagulat ako” hinawakan niya ang baba ko at dahan dahan itong inangat para makitako siya “Hindi ko inakala na pareho pala tayo ng nararamdaman.” Nahihiyang sabi niya** habang nakangiti saken. Sympre nabigla ako kaya nanlaki ang mga mata ko.

**“Ano?!” Gulat na tanong ko “S-so, totoo lahat yung nakasulat sa poem? Ako yung si Kate na yun?”** Ngumiti ulit siya saken. Pero hindi niya ko sinagot. Instead, He did something that made me solidify. He gave me a kiss on the forehead.

OMAYGAD! Nasa palengke na ba ko? Nagiging kamatis na ko dito. Ang lambot ng labi niya. Pigilan niyo ko! Gugulong na ko!

**“Ou, totoo lahat yun. Ikaw ang babaeng yun”** Tapos ngumiti pa siya saken, habang ako, ayaw parin magsink in lahat ng nangyayari ngayong araw nato. Pero, ang init ng mukha ko, parang bagong pinakuluuan.

**Pero gabi na diba? At masyadong impossible tong mga nangyayari ngayon, baka naman nanaginip lang ako at napagtripan ako ng braincells ko. Tama! Baka yun nga. “Ahy praning. Ano ba tong kabaliwan ng shunga kong utak? Virtual na virtual ang panaginip ko ah. Ahahaha”** tama, this is just a dream.

“Ano?” nagtatakang tanong niya saken. Sus, di bale, pag sinampal ko na tong sarili ko, babalik ka rin sa lungga mo Jason.

Sinapak sapak ko yung ulo ko. Awch! Huhubells. Masaket.

“Oi, ano ba yang pinagagawa mo? Nasasaktan ka na” pinigilan niya yung mga kamay ko. Pero patuloy parin ako sa pag alog sa ulo ko, para akong baliw na naghaharlem shake ang ulo. Then I close my eyes and hoped that when I open them, he will disappear.

Pero nung pinikit ko yung mata ko at inalog alog ang ulo ko. may humawak sa pisngi ko and I felt something soft touched my lips. Kaya napamulat ako ng hindi oras.

At nakita ko nalang ang mukha ni Jason na sobrang lapit saken, at …. Hinahalikan ako.

Hindi lang siya simpleng dampi lang ng mga labi, ramdam ko talaga ang mga gusto niyang iparamdam saken. At Hindi ako makagalaw, nanghihina ako at parang anytime, babagsak ako sa lupa. Napansin niya ata yun kaya nilagay niya yung magkabilang niyang kamay sa bewang ko at mas nilapit pa ko sa kanya.

Tila uhaw na uhaw si Jason sa mga labi ko kase habang tumatagal, lalong gumagalaw yung mga labi niya. At ako naman, hinahayaan lang siya. Gusto ko rin naman. My Goodness! Totoo ba to?

At ayun, Wala na. tunaw na ko. The End .

Nung humiwalay na siya sa paghalik saken, hindi ko parin binuka ang mata ko. I change my mind, kung panaginip to, ayoko nang gumising.

Pero kinurot niya yung pisngi ko kaya dahan dahan kong minulat ang mga mata ko. Magkalapit parin ang mga mukha namin

**“Hindi ka nanaginip Kate, Mahal na mahal talaga kita simula pa nung 1st year High School tayo. Magkaklase tayo nun pero hindi ko nagawang lumapit sayo, hindi pa kase ako nagkalakas ng loub na magtapat sayo kase akala ko hanggang crush pa yun. Bata pa kase tayo” Napayuko siya**

 **“Pero kung kalian pa ako nagka lakas ng loub na labanan ang katorpehan ko, napaghiwalay naman tayo ng Class Rooms. Kahit na ganun, inisip ko na hindi hadlang ang distansya ng Class Rooms, Sinikap ko na lapitan ka, hinahanap kita kahit saan ako magpunta, hanggang sa Makita kita, kumakaway ako sayo, pero hindi mo kobinibigyan ng pagkakataong makipag usap sayo kasi agad agad kang tumatakbo palayo saken.” Namula ako sa mga sinabi niya. So ibig sabihin, hindi lang pala ako ang praning sa kanya na kahit anong layo niya eh mahahagip ko talaga yung mukha niya kase biglang magiging telescope ang mata ko.**

**“Kaya napagdesisyunan ko na sumali sa School Publication. Doun ko dinadaan ang mga bagay na gusto kong sabihin sayo through poems and messages.” Kaya naman pala puro mga love, crush, cute girl ang mga poems niya dun. Shet! Kenekeleg eke.**

**“Pero sa nalaman ko ngayon, Hindi ko inexpect na mahal mo rin pala ko at dahil sa pagmamahal na yun ay nagawa mo pang gumawa ng scrap book na punong puno ng stolen pictures ko.” Hinawakan niya yung mga kamay ko kaya napatingin ako sa mga mata niya “Kung iniisip mo na napaka bilis ko, pasensya na Kate. Ang tagal ko na kase tong hinintay. Sabik na sabik ako sayo. Mahal kita”**

 “**Mahal din kita Jason”** out of a sudden lumabas sa bibig ko dahil na rin siguro na sabik na sabik na kong sabihin sa kanya yun, noun pa. at finally! I had the chance to say it to him. Halatang nagulat siya dun, pero agad din naman siyang napangit tapos niyakap ako ng pagka higpit-higpit.

 “**Finally! Hindi na kita papakawalan, ang tagal nang pinaghintay ko, apat na taon” Niyakap ko rin siya pabalik pero may naalala ako kaya kumawala ako para masabi ko yun sa kanya “Pero diba magcocollege na tayo? Magkakahiwalay din tayo eventually. Naka pa enroll na ko sa isang university. Diba gusto mo magtake ng Fine arts? Walang fine arts dun..”**sabi ko.

 **“Alam ko. Pero mahal kita, Nagpa enroll na ko papasokan mo sa college para kasama tayo. Same Course. Sabi ko na sayo, hinding hindi na kita bibitawan” Hindi ko tulouy napigilan ang hindi mapangiti at mayakap siya ng mahigpit.**

Parang hindi ako makapaniwala sa nangyayari ngayon. Binabawi ko na ang lahat ng sinabi ko tungkol sa High School at Graduation, The best nga talaga! Inakala ko na malungkot na magtatapos ang High School ko, pero kabaliktaran pala, ito na yata ang pinaka masayang araw sa buhay ko. Ang lalaking patago kong minamahal ay patago rin palang nagmamahal saken. At ang lahat ng ito ay dahil sa mahiwaga kong ScrapBook.

So Since High School Is Over, here comes college. I’m Gonna spend another four years with the boy who loves me for the past four years.

\* \* \*

The End

(A/N: Heyah! I just want to tell you guys na I still have 2 more One shots. Kapag nagustuhan niyo to, magugustuhan niyo rin yung iba :) Thank you for reading this.

-irah\_Angelike)