Operation: Get his Number from the Attendance
Written By: Irah\_Angelike

“Isa pa Junjun. Sasapakin na talaga kita pag hindi ka pa tumigil.”

“Nanghihinge lang naman ng number eh” huminga nalang ako ng malalim para makapagpigil ako ng panggigil at maiwasan kong kalbuhin siya.

“Isa pa. Kakalbuhin na talaga kita” mahina pero mariin na pagkasabi ko. Ayaw kase tumigil ng lalaking to.

“Ang harsh mo talaga Bea. Pero hindi parin ako susuko. Magdadala nalang ako ng helmet sa susunod” sabi niya sabay kindat saken pagkatapos ay bumalik na ito sa upuan niya sa likod.

“Punyaterong Lalaki” yun nalang nasabi ko at pinagpatuloy ang pag aayos ng bag ko. Nakaka-inis kase! Palaging nanghihinge ng number, eh sa ayaw kong ibigay pero pinagpipilitan niya parin. If I know, makikipagtextmate lang yun saken tapos liligawan ako through text.

Mabuti sana kung crush ko siya. Pero isa lang ang crush ko, Si Papa Vinxent lang.

Kung si Vinxent pa yung nanghinge, ibibigay ko talaga ang number ko. Isasama ko na rin ang telephone number, email address Residencial address, o pwede rin isama ko na ang phone ko.

Pero wala eh.

Hindi naman ako anonymous sa mga mata ni Vinxent, kaibigan nga kami eh pero ni minsan, hindi siya nag akmang hingian ako ng number. High School pa lang, crush ko na siya pero kahit ngayong, 2nd year college na kami, friendzoned parin ako.

Pagkatapos kong ayusin yung laman ng bag ko, umayos na kong upo at nag-intay na pumasok yung first teacher namin.

Ito ang unang araw ko bilang pagiging 2nd year college, kaya medyo hindi ko pa kakilala yung ibang mga classmates. Late enrollee kase ako, at naubusan ako ng slot sa previous section kaya dito ako napunta sa section ni Junjun. Pero oka na rin, kase pareho sila ng section ni Vinxent. Baka pwedeng machange ang status namin to Lovezoned . Shet! Ang punyatera ko talaga.

Kahit na hindi ako pamilyar sa mga tao dito,  sa pinakaharap parin ako umupo, gusto ko kase dito dahil madali akong nakaka intindi sa mga discussions

Maya maya ay dumating na ang teacher namin kaya nagsitayuan kami agad at binati ito ng magandang araw.

Pina-upo na ulit kami nito at nagpakilala ng kanyang sarili.

“Ako nga pala si Madam Laura, ako ang inyong adviser for the whole semester. So I need you guys to fill this up in order for me to contact you. This is necessary so fill this up honestly” Itinaas niya ang isang pirasong papel at iniabot ito sa katabi ko.

Patuloy parin sa pagpapakilala si Ma’am Laura habang nagsusulat yung katabi ko, at noong natapos na siya, ibinigay niya saken yung papel.

Name, Age, Address, Email Add, Cell Phone number, yun ang nakalagay doon. Sinagutan ko lang ito at ipinasa sa katabi ko.

Tahimik lang ako habang nakikinig sa mga chika-chika ni Ma’am Laura ng may napagtanto ako.

*Wait. Since Classmate ko si Vinxent, pate siya, sasagutan rin yung mga nakasulat sa papel?*

*Ibig sabihin ilalagay niya ang address, email add, at Cell phone number niya?!*

Hindi ko alam kung anong naisip ko at ibinagok ko sa mesa yung ulo ko. Shet! Medyo masakit, pero mas masakit itey! Baket ako nagpaharap?! Dapat nasa pinakadulo ako para manakaw ko yung mga informations niya. Ang tanga-tanga ko !

“Are you okay Miss? What happened?” naramdaman kong may tumapik sa balikat ko kaya napa-angat ako ng ulo at nakita ko si ma’am Laura. “Is something wrong?”

“W-W-wala naman po Ma’am” sabi ko nag hand gesture ng ‘hindi’

“Are you sure? You look pale. You can visit the school nurse if you want to. I’m gonna excuse you in my class” malumanay na pagkasabi ni Ma’am

“Naku mam. Ayaw ko pong mamiss yung mga discussions, okay lang po ako” pagpupumilit ko sa kanya.

“Okay. But if you really dizzy or something, you can sleep at the back” at may itinuro siyang upuan doon sa likod kaya tumingin ako doon.  At para namang nangislap yung mga mata ko pagka kita ko sa upuang tinutukoy ni Ma’am.

Sa likod ni Vinxent!!

“S-sige Ma’am. Thank you Ma’am.  OMG Ma’am… Uhm Ma’am ? Inaantok po ako Ma’am… I’m going to stay there Ma’am…Baka makatulog ako Ma’am” excited na excited na pagpapa-alam ko kay Ma’am

“Okay. Haha. By the way Miss, one Ma’am is Enough” at narinig ko na napahagikhik yung mga katabi ko kanina. Sorry na, sobrang excited lang.

Dali dali kong binitbit yung bag ko at umupo sa mahiwagang upuan. OMAYGAD! This is it. This is really is it. Is it?!

Nakatingin ako sa sexy back ni Vinxent  kaya napalunok tuloy ako ng malaki. Kasalukuyan siyang nagfifill up doon sa papel at ang hawt niyang tingnan habang nagcocontract ang biceps niya. Ahy lintek, ang landi ko.

Focus! Dapat mong agawin agad yung papel bago ito ipasa ng nasa pinaka dulo.

Abot tenga na sana ang ngiti ko pero biglang may sumitsit saken na siyang ikinawala ng ngiti ko.

“Pst! Okay ka lang?” Si junjun. Para siyang nakajackpot sa mukha niya, it looks kinda creepy.

“Ngayong nakita kita, hindi” pagtataray ko sa kanya.

“Okay lang yan, masasanay ka rin. Haha. Ou nga pala, nakita ko yung number mo sa papel.” Ngumiti ito ng katakot-takot sa akin na siyang ikinatindig ng mga balahibo ko. I mean, matagal ng nakakatakot yung mukha niya pero this is beyond creepy!

“Don’t even think about it” pagbabanta ko sa kanya.

“Too late” sabi niya sabay peace sign sa akin.

“Hu—“ sasapakin ko na sana siya pero napansin ko na napatingin si Ma’am sa akin kaya nagdrama kunyari ako na inaantok. Punyaterong lalaki to! Kung wala lang si ma’am, hinagis ko na to sa bintana.

Pinagsingkitan ko nalang siya ng mata at inirapan. Sige, magtext siya saken, hindi ko naman siya rereplyan.

Ibinalik ko nalang yung tingin ko doon sa papel, at nasa pinakadulo na ito kaya bago pa ito mapasa noong babae ay kinuha ko ito sa kanya.

“Hindi pa ko nakafill up eh” pagsisinungaling ko doon, at naniwala naman kaya binigay niya to saken.

Nakikita ko ang panginginig ng mga kamay ko habang hawak-hawak ko yung papel. Naririnig ko ang pintig ng puso ko habang tinitingnan yung papel, nararamdaman ko ang urge na ‘gusto-kong-magharlem-shake-sa-excitement’ habang hinahanap ko yung pangalan niya.

*Vinxent. . .*

*Vinxent. . .*

*Junjun. . . . shet. Hindi ko nalang yun pinansin at pinagpatuloy ang paghanap kay Vinxent*

*Vinxent. . .*

*Vinc--- Aha! Heto naaaaaa!!*

Name: Vinxent Valdueza. Age: 18. Address: San Pedro Extension, Davao City. Email Address: VinxentB\_EntrA@yahoo.com. Celphone numb--- asdfdsfajdfmnLIZDODAHARLEMSHAKE! Ahy ahem. . . Seryoso. Kunting push nalang.

Cellphone number: 09128892385

Done copying.

Ibinigay ko ito ulit sa babaeng nasa pinakadulo at ipinasa na niya to kay Ma’am.

Yung feeling na, nakuha mo na ang number ng crush mo!! This is Heaven!

\* \* \*

Madaling natapos yung Class namin kay ma’am Laura kase maaga niya kaming dinismiss. Siya lang naman ang subject ko ngayong araw na to kaya dumeretso agad ako sa bahay.

At pagkarating ko sa kwarto ko, humaglpak agad ako sa kama ko at nagpagulong gulong hanggang sa nahulog lahat ng kagamitan ng nandoon.

“MY GAD! Number ni Vinxent!! MY GAD! SHET! I KENNOT!! MY FEELS!” kung ano nalang sinisigaw-sigaw ko sa kwarto. Sana hindi to naririnig ni mama kung hindi, baka magpakamalan akong may sapi.

Tumalon ako agad sa kama at kinuha yung cellphone ko. Hinanap ko agad sa contacts ko yung number ni Vinxent. Sinearch ko yun pero pagkatapos magloading, ‘no results’ ang lumabas

“WHAT?!” Sigaw ko dahil sa gulat. Baket wala? Saan na yun?

*Tinype ko yun sa cellphone ko tapos Sinave ko yun kanina ah. . . Ahy wait. . . Sinave ko nga ba?*

 “MY GAD!!” napatakip agad ako ng bibig nung narealize ko na hindi ko nga pala talaga nasave.  “GAGA!! ANG GAGA KO!!”

Nagpagulong-gulong na naman ako sa kama. Hindi na to ‘harlem shake’. ‘Shake, Rattle and Roll’ na to!

“Waaah! Sayang! Katext ko na sana siya ngayon! Waaaah!” pero sa kabila ng pag aalburoto ko, narinig ko na nagring yung aking cellphone.

“Panira ng moment. Sino na naman kaya to?” Mangiyak-ngiyak na inabot ko ito sa sahig at tiningnan.  Unknown number siya, so hindi ito nakasave sa phone ko. Ahy malamang! Unknown nga eh.

From: Unknown

Message: Hi Bea. Good Evening

Baka yung new elected president namin kanina.

Message: Good Evening. Sino po ito?

Sent to: Unknown

Ilang Segundo lang ay nagreply agad ito kaya umupo na ako ng maayos at isinandal ang likod ko sa headboard.

From: Unknown

Message: You guess J

Ahy Punyatero itey! Ano tingin niya saken manghuhula?

Message: Hindi po ako si Madam Auring. Magpakilala na po kayo please, hindi kase ako basta basta namimigay ng number.

Sent To: Unknown

From: Unknown

Message: Alam ko yun, kaya nga nahirapan pa ko bago ko ito nakuha.

Alam niya na hindi ako basta-basta namimigay ng number ko? Pinaghirapan niya bago makuha ang number?

Napa-ikis ang magkabilang kilay ko ng magconclude ko kung sino tong kumag na to.

SI JUNJUN! Wala ng iba. Sinave ko agad yung number niya dahil baka magpanggap pa ito na ibang tao.

From: JunJun the Monkey

Message: Bea? Still there?

Yeah, Junjun the Monkey talaga.

From: JunJun the Monkey

Message: Bea Teresa Llamas?

Ahy kinompleto talaga ang pangalan ko? Sabihin ko rin kaya ang pangalan niya. ‘Junito Bermuda’. Oh taray diba?

Hindi na ako nagreply. Ang swerte niya kase nireplyan ko siya, dalawang beses pa. Panigurado, abot ozone layer na naman ang bungisngis ng nilalang na yun. Hih! Naninindig ang balahibo ko sa imahe na lumalabas sa utak ko.

Hindi sa nagmamaganda ako pero sadyang panget talaga yung si Junjun eh. Sorry for the word, pero totoo talaga. Kaya nga ayaw ko ibigay yung number ko, malay ko baka mangkukulam.

Nilagay ko nalang yung phone ko sa mesa at tinakpan ang sarili ko ng kumot para makatulog.

\* \* \*

“Huy Junjun! Matindi ka rin noh?!” Singhag ko sa kanya pagkapasok pa lang niya sa pintuan ng class room namin. “Diba sabi ko wag kang magtext saken?! Magnanakaw ka ng number!”

“Ases!  Pate number lang. Kung maka react, parang ninakawan kita ng halik ah” nakabungisngis na sabi niya

“Subukan mo. Yang gate mo sa ngipin, malilipat talaga yan sa ilong mo”

“Ang harsh mo. Your nostrils are like Google, Double O” nakabungisngis parin ito habang naglakad papunta sa upuan niya which is one seat apart lang kay Vinxent.

“Tangi---“ di ko natuloy yung pagmumura ko sa kanya ng nakita kong nakatingin sa akin sa Vinxent. “Tanging  mga close friends ko lang ang magtetext saken! Kaya kung ako sayo Junito, itigil mo na yan kase lalangawin ka lang sa paghihintay ng reply ko”

At padabog ako ng umupo sa upuan ko sa harap. Hooh. Mabuti nalang at naka-isip ako ng kadugtong ng mura kong naputol kanina. Major turn off sana yun para kay Vinxent. Minsan talaga hindi napipigilan ang bunganga eh noh?

Nakinig lang ako sa mga discussion ng mga teacher namin. Hindi ko nalang pinansin si Junjun at nakipagbusy-busyhan ako sa mga bago kong kaibigan.  Sabay kaming naglunch at bumalik sa room.

Naghihintay kami ng mga bago kong classmates sa teacher namin. Naglalaro lang ako ng Flappy Bird sa cellphone ko, 96 na ang score ko! Kaya pinagbalaan ko kanina yung mga new friends ko na wag muna ko disturbuhin, gusto ko kaseng ibreak yung high score ko na 154.

145. . . 146. . . 147. . . 148. . .

Biglang may nagtext at naglag yung phone ko.

“Shet. Shet. Nooo!” Nabagok yung ulo nung dilaw na sisiw. Napadabog tuloy ako sa upuan ko. Pesteng nagtext to, sino na naman ba to?

This better be good

From: JunJun the Monkey

asdfsdfmPAPATAYIN KO TALAGA TO MAMAYA!

Message: You look beautiful today. Kahit na tumutulis yung nguso mo sa kakalaro ng Flappy Bird.

Ahy Ano to? Mixed Emotion? Magcocompliment na nga lang, lalagyan pa ng sarcasm. Gagu to.

Tiningnan ko lang ng masama si Junjun, may hawak ito na phone pero kausap niya yung barkada niya. Psh! Drama. Sinamaan ko lang ng tingin si Junjun pero sumilip ako sandali sa katabi ng katabi niya, which is Vinxent. But to my surprise, nakatingin din ito sa akin kaya napa-iwas agad ako ng tingin.

Shiz. Our eyes just met. At nakangiti ito sa akin. Well, palangiti naman talaga si Vinxent eh.

Pagkatapos ng Classes, deretso na akong umuwi sa amin. I’m usually an outgoing person pero hindi ko feel ngayon, first day pa kase bilang 2nd year so dapat good girl muna. Saka na ko magbabad girl kapag nasa Midterm na. Relate?

Nasa may veranda kami ng bahay namin, nagpapahangin. At the same time, ginagawa ko yung homework ko. Nakatingin ako sa mga alitaptap doon sa may puno, ang ganda nilang tingnan.  Nakakawala ng problema.

Nagrinig ko na nagring yung phone ko kaya kinuha ko yung sa gilid ko. Speaking of Problema

“Ano na naman ba trip nito?” tanong ko sa sarili ko ng nabasa ko yung message nito

From: Junjun the Monkey

Message: Hindi mo ba talaga ako rereplyan?

Hindi ko nalang yun pinansin at nagpatuloy sa pagsusulat. Pero nagring na naman ito, pero this time hindi lang single beep. Ringtone ko na talaga to, which means tumatawag na ang mokong na yun

Kinuha ko agad yun at inend call. I don’t wanna hear his freaking voice. Baka hindi pa ako makatulog.

Pa-ulit ulit itong tumawag saken at pa-ulit ulit ko rin itong kinancel. Matindi rin tong lalaki to, hindi talaga tumitigil. Mga naka 8miss calls na to siya.

“Sige. Pag umabot ka ng 15, sasagutin ko na tawag mo” bulong ko sa sarili ko at patuloy parin sa pag end call kapag tumatawag siya.

Calling. . . End. Pang 13 na to

Calling. . . End. Pang 14 na to. Isa nalang.

Calling. . .  Tss. Matindi talaga. Baka narirape na to sa may kanto, sagutin ko nalang. . .  Accept

“Hello?” walang ganang bungad ko sa kanya sa kabilang linya. Narinig ko naman itong napahagikhik. Pero teka, baket parang ang hot naman ata ng hagikhik ng unggoy na yun?

“Grabe ka” sabi niya sa kabilang linya.

“At ako pa ang Grabe ngayon?” sarcastic na sagot ko sa kanya “Ano ba kailangan mo ? Saang kanto ka nabugbug ng mga aso?” narinig kong napahighik na naman to sa kabilang linya. AGAIN, baket ang hot ng haghikhik niya?

“Nabugbug agad? Haha. Namiss lang kita.”

“Ases! Kung makabola. Ihulog kita sa kanal eh”

“Totoo yun. Namiss kita. Yung pagiging harsh at sweet mo”

“Mais mo Junito. Promise. Itry mo kaya magpop corn baka yumaman ka pa?”

“Sayo lang naman ako corny eh.” Humagikhik na naman to. . . naka drugs siguro to eh noh? Hagikhik ng hagikhik eh.  “Anong ginagawa mo ngayon Bea?”

“Kausap ka malamang” basagan na tao ngayon.

“Hahaha. This girl, you never fail to amaze me. Haha. I mean, anong ginagawa mo bago mo ko sinagot yung tawag ko?”

“Nagpapawala ng problema. Almost complete na sana ang process pero magsisimula na naman ako sa pinakadulo, tumawag ka kase”

“Grabe ah, baket ba ang init ng ulo mo saken?” Makulit ka kase. Tapos feeling gwapo ka. Promise.

“Tinatanong pa ba yun? Tss” hindi ba siya nababagot kausap ako, puro pagtataray lang ang sinasagot ko sa kanya

But I guess not, dahil napahaba pa ang usapan namin. Nakakairita na nakakatawa kausap ang lalaking to, iniimagine ko pa lang ang mukha niya habang kausap ko siya, natatawa na naman ako. Haha

Tumingin ako sa oras ng phone ko, “Luh Junito, malapit na pala mag alas dyes”

“Sus. Para ka namang baby eh. College ka na baby, Uso ang eyebags!”

“Gagu mo Jun. B.I. ka talaga. Haha”

“Joke lang yun, Haha. Sige na, matulog ka na para palagi kang wala sa Uso”

“Aish!” kayamot kausap ang lalaking to.

“Haha. Di bale wala sa uso, maganda ka naman. Ge na!” kung makaflatter to si Manong.

“Alam ko yan. Pero totoo, mas nagugustuhan niyo ba mga lalaki ang mga babae kapag sumasabay sila sa uso?” tanong ko

“Depende sa lalaki. Baket mo natanong? May crush ka?”

“Natural. Normal na babae ako, merun talaga yan” sabi ko.

“Talaga? Sino?” excited na tanong niya.

“Sekreto”

“Clue?” halatang nagpapa cute. Pweh! Iniimagine ko pa lang mukha niya na magpopout, MY GAD! The horror

“Sige bigyan kita ng Clue, since mabait ako….Hindi ikaw” Boom panes! Haha

“Awts. Haha. Halata sa pakitungo mo saken. Pero seriously. Taga class room ba?”

“Hmm. Ou” sagot ko. As if naman malalaman niya agad kung sino. Maraming lalaki sa room. Pwede rin namang babae diba?

“Sino yun?” excited na naman na tanong niya.

“Secret” sagot ko.

“Clue ulit please” Tss. Hindi naman siya makulit noh?

“Gwapo, mabait, gentleman” parang prince charming noh? Lahat naman ata ng babae, ganoon ang ideal type.

“Ako yan eh”

“Pweh! Ano daw?” Yak! Taas ng self confidence ni Manong. “Kapal Feslak.”

“Hahaha. Harsh mo talaga! Pero magbigay ka naman ng clue na hindi ganoon na common. Yung magkakaroon talaga ako ng hinch kung sino. Ah! Ganito nalang, maglaro tayo ng Hangman!”

“What the! Para namang bata eh. Psh. Pero siguro, Bwahaha. Pero one condition, pag nabitay ka, hinding hindi ka na magtatanong okay?” medyo kampante ako na mabibitay siya kase mga unique na vowels yung name ng crush ko. Vinxent Valdueza.

“Deal! Kumuha ka ng Papel. Kukuha rin ako” sabi niya. Kinuha ko na rin yung notebook at ballpen ko. “Be honest ah.”

“Psh. Ou na. Ikaw rin! Pag nalaman mo, wag mong ipagsasabi” sabi ko “Let the games begin”

“Ilang letters ang first and last names niya?” tanong niya.

“7 and 8” sagot ko.

“Ah okay. 7 and 8—“ para itong natigilan nung marinig niya ito.

“Junito? Okay ka lang?” tanong ko sa kanya.

 “Ah ou. Okay lang. Haha. Sige, tapos na kong magunderline. Sige. Ang first guess ko ay ‘A’”

“Correct, nasa second name, second and last letter” sabi ko.

Nagpatuloy lang kami sa paglalaro. Pero nagtataka ako, parang alam niya lahat ng letters kase ulo pa lang ang naguhit ko sa kanya. Ganito na ang status ng game namin ‘\_I N \_ E N \_   \_ A L D \_ E \_ A’

Tsk. Kinakabahan na ko. Kahit hindi matapos tong laro namin, pwede na niya itong malaman. Ang tanga tanga ko! My Gad!

Narinig kong tumawa ito ng malakas. Tapos tumikhim. “Ahem. Ahem. Haha. Parang alam ko na kung sino.” Halata sa boses niya na humahagikhik ito kaya napakagat tuloy ako ng labi. Shiz! I made a very wrong move.

“Uhm. Bukas na natin ituloy to. Inaanto na ko.. Uhm. . Bye!”

“Oi Daya—“ mabilis kong pinindut yung end call at nilagay sa flight mode yung cellphone ko. Jusmeyo. Anong gagawin ko?

Pumunta na ko sa kwarto ko at humiga sa kama. Mag tetwelve PM na, this is way behind my sleeping time, pero hindi parin ako inaantok. Pustpa naman kase, parang alam na talaga ni Junjun.

\* \* \*

“Si Vinxent Crush mo noh?” Nagulat ako sa tinanong saken kaya agad akong napatingala ng wala sa oras. Si Junjun lang pala, as usual, always wearing his creepy smile. Nandito ako ngayon sa class room, naghihintay na naman sa teacher. Palagi nalang noh? Wala kase akong ibang time magmonologue.

“Junjun” yun nalang nasabi ko, di dahil sa mukha niya kung hindi sa tanong niya.

“Yiee. Deny ka pa.” sabi niya sabay pislit-pislit sa tagiliran. Ahy shet, kung hindi ko lang to kausap kahapon, sinipa ko na ngala-ngala nito.

“A-ano ka ba? W-wag.” Pag-iiwas ko sa mga daliri niya

“Basta—ahy nandyan na si ma’am. Mamaya mo na ichika ang kalandian mo.” At tumakbo na ito pabalik sa upuan niya. Napakagat labi nalang ako. I better make good excuses.

Pero bago tuluyang nakapasok ang teacher namin, chineck ko muna yung phone ko. Baka nagtext si Mama o si papa.

May two messages, hindi ito kay Mama o kay Papa kundi kay Junjun na naman.  Binasa ko nalang to.

From: Junito Banana

Message: I was only kidding about the eye bags though. Haha. Hindi ko naman alam na madali ka lang pala magka eyebags. Pero with eyebags or without, you are still pretty.

Shet na malagket itech si Junito. Haha. Yeah, nagka eye bags ako for the first time in history. Madaling araw na ko nakatulog kagabi dahil sa kaba. Ibinalik ko nalang yun sa bag at tumayo na para igreet yung teacher namin.

\* \* \*

“Bea, sasama ka?” tanong ni Jessie saken, yung bagong friend ko. Kasalukuyan kaming nagaayos ng bag dahil dinismiss na kami ng teacher namin.

Kunot-noong tumingin ako sa kanya “Saan?”

“Nagsuggest ang president na magcoconduct daw ng open-sharing forum later sa school park. Since magkakakasama tayo ng 5months, might as well know each other now diba?” tumango ako.

“Sige. Wala naman akong curfew eh” sagot ko sa kanya at ngumiti. Medyo excited rin ako sa gagawin namin.  Alam niyo kung baket?

Classmate ko si Vinxent diba? Which means, mag oopen din siya! My Gad, My Lord, My Father, thank you for this.

Sabay kami boung section naglakad papunta sa school park. Malapit na mag alas sais, pero go parin kami sa plano. Hindi naman kami sisitahin ng OSAD o mga guards kase nanghinge na daw ng permiso ang president namin.

Naghahanda ng bonfire yung mga lalaki, habang kami mga babae wala, sitting pretty lang. Pero seryoso? May bonfire?

Noong nagkabonfire na, pinalibutan namin yun at nagsi-upo. Medyo malamig din, buti nalang talaga may apoy sa gitna namin, nice thinking.

Tumayo yung president namin tapos nagwave siya bilang pagtawag sa attensyon namin kaya tumingala kami lahat sa kanya “Good Evening Guys!” sabi niya at sumagot din naman kami ng ‘Good evening’. “You see, tonight is a very special night…You know what I mean. We shall now open ourselves to others, and hear others. Mag enjoy lang kayo, because we will be together for how many months.  So let’s start with myself. –“

Nagpakilala si Mr. President, sinabi niya ang mga facts tungkol sa kanya; hobbies, favorites and etc.. nagsimula kami sa mga class rooms officers, at ganoon din ang ginagawa ng ibang members.

Hanggang sa natapos na ang mga officers, at kung sinuswerte nga ko Ou, officer si Jessie at siya ang huling nagpakilala.

“Yung katabi ni Jessie ang susunod” sabi nung vice. Sumuporta naman yung iba kaya wala na akong ibang magawa kundi ang tumayo. Medyo nakakahiya, ratatat ako pero hindi sa ganito ka raming tao. At nasa harap ko si Vinxent ngayon, I mean not really nasa harap pero nakikita niya yung mukha ko.

“Uhm. Hi. I’m Bea Teresa Llams. Bea for short. . I’m 17. Mahilig ako mag-internet, magtext, at kumain. Hehe. Uhm. Ang paborito kong singer ay si Taylor Swift, ang paborito kong pagkain ay Fried taco. Uhm.. Yun lang.. Mahiyain ako sa simula pero madaladal ako pag nakilala niyo na” yun lang ang sinabi ko at nahihiyang bumalik sa upuan ko.

Nagpalakpakan naman yung mga tao tapos may iba na nag ‘nice to meet you’ saken. Pero may narinig din akong mga bulong-bulongan doon sa kabila na ‘kaya pala’. Hindi ko nalang yun pinasin at itinoun ang pansin ko doon sa kinakain kong marshmallow.

Isa-isang nagpakilala yung mga kaklase ko. Maya maya ay naramdaman kong nagring yung phone ko kaya kinuha ko to sa aking bulsa at binasa ang text. Si Junjun na naman.

From: Junito Banana

Message: Oi. Sagutin mo yung tanong ko sayo kanina. Ikaw ah, kala mo nakalimutan ko.

Walanghiya, ilang beses kaya to inire ng mama niya?

Tumingin ako sa left side ko para makita ko siya, pero medyo nagtaka ako ng nakita ko siyang tumutugtug ng guitar at walang hawak na cellphone. Diba kakatext niya lang saken? Ahy baka kung anong trick lang ang ginawa niyan

Message: Nooooooo

To: Junito Banana

Ibinalik ko na yung phone ko sa aking bulsa, wala na kong pake kung magreply siya. Mangungulit at mangungulit lang naman yun eh.

“Jessie, iihi muna ko ah.” Pagpapa alam ko kay Jessie at tumango naman ito kaya mabilis akong tumakbo papuntang class room. Kanina ko pa to pinipigilan pero hindi ko na talaga kaya.

Pagkapasok ko doon, nagvibrate na naman yung phone ko. Tama, dinala ko yung phone ko sa loub ng Cr, nasa bulsa ko naman.

From: Junito Banana

Message: Sige na, si Vinxent noh? Crush mo siya noh? Sige na. Pag di ka umamin, kukulitin talaga kita araw-araw.

Punyaterong lalaki to. Ang kapal kapal ng mukha. Di na ko nag abalang magreply, adik pala siya eh. Pero nagvibrate na naman ito

From: Junito Banana

Message: Change of plans. Pag di ka umamin, di kita tatantanan pagbalik mo ditto. Sige ka, alam mo naman kung gaano ako kakulit. Bwahaha

“Aba Matindi” nanggigil na sabi ko. Bahala siya, basta hindi ako aamin, malay ko ba kung ipagsasabi niya yun sa iba. Ayoko pang ma awkward noh.

Pagkatapos kong mag Cr, bumalik na ko sa doon. Hindi ako takot sa banta niya, subukan niya lang na kulitin na naman ako, itatapon ko talaga siya sa bonfire. Pero pagbalik ko, wala na silang lahat.  Saan kaya sila nagpunta?

“Jusko. Baka tinangay ng mga aswang?” napahawak ako sa mukha ko pero narealize kong napaka oa nun. Baka nagdesisyun ng umuwi? Pero baket ang bilis naman ata? Ilang minute lang akong nawala, siguro mga 8minutes.

Baka nga totoo yung hinila ko. My Gad!

Naramdaman kong may humawak sa balikat ko kaya napatalon ako ng hindi oras.

“JUSKO LORD SANTISIMA TRINIDAD! Wag niyo po akong kainin, hindi ako masarap kahit mukha akong masarap” sabi ko habang tinatakpan yung mukha ko. Pero narinig kong tumawa ito malakas kaya sumilip ako ng kaunti para makita yun.

“Kalma lang. Hahaha!” Ahy punyatero,  Si junjun lang pala.

“Langya ka! Muntikan mo na kong mapatay sa gulat.”

“Bea, pwede kitang hiramin please?”

“Baket na naman ba?” Ano na naman ang plano nito?

“Sandali lang talaga. Pagkatapos nito, hindi na kita kukulitin. Hindi na ko magtatanong. Promise!” pagmamakaawa niya at may pa nguso-nguso pa. Ew! Para siyang Snail.

“Sige na nga. At wag kang magkakamali, may dala akong pepper spray!” pagbabanta ko sa kanya. Tumawa lang ito ng malakas at hinila na niya ko. May tiwala ako kay Junjun kahit hindi ka tiwatiwala yung mukha niya.

“Ou nga pala. Saan yung mga kaklase natin?” tanong ko habang hinihila niya ko sa isang liblib na lugar..  Medyo kinakabaha na ko kase madilim ditto tapos kami lang dalawa. tapos Hindi niya ko sinagot kaya naghinala na talaga ako na baka totoo yung mga iniisip ko. Na baka kinuha sila ng aswang… at baka si  Junjun ang aswang!

“Waaah! Tulong!” Sigaw ko at binawi yung kamay ko. Kumarupas agad ako ng takbo pero bago pa ko makalayo ay hinabol ako nito

“The Rose is running away! The Rose is running away!” sigaw ni Junjun at bigla nalang may nagsilabasan sa isang classroom at hinawakan ang magkabilang braso ko. Waah! Ano itey?! Gang Rape?! No!!

“Walanghiya ka Junjun! Bibisitahin kita araw-araw at hindi kita papatulugin” sigaw ko habang hinihila na ko nung mga may hawak sa braso ko at dinala ako papunta doon sa isang class room.

“Kalma ka lang Bea please. Nasobrahan ka ata sa Kape eh” at nagawa pa niyang magjoke? Pag ako nakakwala ditto, sisipain ko talaga ang puhunan niya.

Noong nakapasok na kami doon, binitawan na nila ko. Hindi na ko nag akmang tumakbo pa dahil baka tutukan ako ng baril o kahit ano. Nakakarinig pa ako ng mga apak, nararamdaman ko, marami sila. Hindi lang tatlo, kundi maraming marami talaga.

Sobrang dilim at wala akong makita. Nanginginig na ko sa takot dahil mawawala na ang pinakaka iingatan kong bagay, at paghahati-hatian pa nila to.

“Bea” narinig ko ang isang pamilyar na boses kaya nagpalingun-lingun ako “Pasensya na kung nakaladkad ka pa papunta ditto. Ikaw naman kase” Teka, anong pinagsasabi nito? Does he expect me to be raped happily? Adik pala to eh. Nakahithit siguro to ng Katol

Hindi ko nalang siya kinibuan, baka ano pa ang gawin nito saken. Pero maya maya ay may tumunog na string ng guitar kaya napatingala ulit ako. May tumikhim na lalaki “One, two three” tapos nagsimula na itong tumugtog. Lah! Baket?

*“Minamasdan kita
Nang hindi mo alam
Pinapangarap kong ikaw ay akin”*

Nanlaki ang mga mata ko sa mga naririnig ko ngayon. Baket para akong hinaharanahan? Sino ang kumakanta?

*“Mapupulang labi
At matinkad mong ngiti
Umaabot hanggang sa langit”*

Naririnig kong naglalakad ito papalapit sa akin, tapos may nakita akong nagsindi ng kandila kaya nagka ilaw na sa loub pero hindi parin iyon sapat para Makita ko ang mukha nung lalaki.

*“Huwag ka lang titingin sa akin
At baka matunaw ang puso kong sabik”*

Huminto ito sa pagstrum ng guitar. Pero biglang nagsindihan ng kandali yung mga tao sa loub ng class room. Hanggang sa naaninag ko na yung mukha nung kumakanta.

Parang nanlambot ang mga tuhod ko nung nagkatitigan ang mga mata namin. “V-Vinxent?” Anong ibig sabihin nito?

*“Sa iyong ngiti ako'y nahuhumaling
At sa tuwing ikaw ay gagalaw
Ang mundo ko'y tumitigil
Para lang sayo
Ang awit ng aking puso
Sana'y mapansin mo rin
Ang lihim kong pagtingin”*

Ibinaba nito ang kanyang hawak hawak na guitar at humakbang pa ito papalapit saken. Hinawakan niya ang aking kamay na nakahawak sa mukha ko kanina kaya napalunok ako ng malaki. Nagkatitigan na naman kami, tapos ngumiti ito ng napakatamis sa harap ko. *“Sa iyong Ngiti”*

Pagkatapos nun, bigla nalang naghiyawan ang mga tao sa loub ng class room. Nilingun ko sila at nakita kong mga kaklase pala namin yun.

*“Wooh! Go Vinxent!”*

*“Heto na ang pinakaabangan”*

*“Haba ng hair mo Gurl”*

Parang nagloading yung utak ko at nastuck sa 99%. Baket ako kinakantahan ni ni Vinxent, tapos baket nandito ang boung class?

“A-anong ibig sabihin nito Vinxent?” nagtatakang tanong ko. Hindi niya lang ako sinagot at may kinuha siya sa bulsa niya tapos may pinindot. Mga ilang Segundo lang ay nagring yung cellphone ko kaya kinuha ko iyon.

“Sagutin mo na ang tanong ko Bea. Gusto mo ba si Vinxent?” sabi niya.

From: Junito Banana

Message: Kase gustong gusto rin kita.

Pagkabasa ko nun, gulat na tumingin ako sa kanya. Ang daming umiikot sa utak ko, baket siya ang may hawak ng cellphone ni Junjun? Baket andito ang boung class? Naramdaman kong mas hinigpitan pa niya ang pagkahawak sa kamay ko na siyang ikinapula ng pula ng mukha ko. Kuryente, kuryente everywhere

“A-anong?” mula sa 99%, nag error na talaga.

“Sa simula pa lang, ako na yung katext at kausap mo, hindi si Junjun” sabi niya habang matingkad parin ang mga ngiti sa labi niya. Hindi ko alam kung ano ang tamang irereact pero isa lang ang nagawa ko,

“HAH!?” malakas na bulalas ko na halos mapatakip na siya ng tenga. *SIYA YUNG KATEXT KO?!*

“Awts. Yung tenga ko” sabi niya at natawa dahil sa itsura ng mukha ko. Wala na talaga akong poise ngayon dahil bukod pa sa kinaladkad ako papasok dito eh gulat na gulat na rin yung mukha ko.

“So kung ikaw yung katext ko, malamang nabasa mo lahat ng text ko? Ahy malamang… Aish! My Gad! Pero teka, baket alam rin ni Junjun ang mga pinagrereply ko?” naguguluhan na talaga ako. Pwede na kung mabaliw, kunting push nalang.

“Close friend ko si Junjun, at masasabi kong, kasabwat ko siya, pate nga rin ang boung class room, kasabwat ko na rin . Actually, ako yung nag-utos sa kanya na hingiin ang number mo, pero hindi mo binigay. Kaya napilitan akong nakawin ang cellphone number mo sa attendance sheet. Yung pangungulit niya rin sayo kanina, ako ang nag-utos nun. Pasensya na“

“Pero, b-baket?”

“Sagutin mo muna ang tanong ko bago ko sasagutin ang mga tanong mo. Ako ba yung crush mo?” bumalik sa pagiging seryoso yung mga tingin niya. At parang hinihila ako ng mata niya na sabihin ang totoo. Sasabihin ko na ba?

“V-Vinxent. . . Uhm. . .” yumuko ako ng bahagya “Uhm… Ikaw yung crush ko.” tumingala ako ng kaunti para makita ko ang expression ng mukha niya, naramdaman kong kumalas ito sa pagkahawak sa braso ko. Tapos bigla akong hinila at ikinulong sa mga bisig niya.

*“Yiee! Happy Ending!”*

*“Happy Ending agad? Diba pwedeng happy muna?”*

*“Success! Kiss na yan*”

“Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon Bea” sabi niya saken habang nakasubsub yung mukha niya sa balikat ko.

“Actually, parang alam ko .Napakasaya ko rin. Nag effort ka pang iplano ang lahat ng to? Sino ang adik na babae na hindi kikiligin?” pina-astig na sagot ko pero deep inside, tunaw na tunaw na ko.

*“KISS! NAG EFFORT KAMI DITO AH”*

*“FIRST KISS MUST BE WITNESSED BY THE CLASS!”*

*“KISS NA YAN!”*

Lalo namang namula ang boung mukha ko, *Kiss?!*

“Kiss daw” Bulong niya sa tenga ko na siyang nagpalambot sa mga binti ko kaya muntikan na kong matumba. Mabuti nalang at nakayakap ito saken.

Bumitaw ito sa pagkayakap tapos inilapit ang mga mukha niya sa mukha ko. Could it be na hahalikan niya talaga ko?!

*MY GAD!!*

“I like you Bea.” Sabi niya at mas inilapit ang mukha niya kaya napapikit nalang ako. Heto na! Jusmeyooo

Naramdaman kong may dumampi sa pisngi ko, sandali lang iyon pero bumakat ang sensasyon doon. “Scratch that. I think I love you” at kusa ng dumilat ang mga mata ko.

Lord, alam kong punyatera ako pero tinupad mo lahat ng panaginip ko. This is so good to be true!

“I think I’m falling for you too Vinxent.” Sabi ko at nagsihiyawan na naman yung mga kaklase namin.

Napatawa nalang kami ni Vinxent. This is supposed to be awkward, but it’s not. Proud ako kahit anong kamaisan ang pinagsasabi namin ngayon. This is beyond what I have imagined.

“Yey! Finally umamin na rin si Mr.Torpe.” narinig kong may bumukas sa pintuan ng class room at nakita ko si Junjun. Tumakbo agad ako papunta sa kanya at pinukpok yung kandila sa ulo niya.

“Tungnuh mo Junjun! Baket di mo sinabi saken to?!” sigaw ko

“Awts. Brutal. Kung sinabi ko yun, masisira ang moment niyo ngayon. Oh diba? Si Mr. Torpe at si Ms. Pakipot, together na.” nakangiting sabi nito. Napangiti nalang din ako. Totoo, kung di dahil sa best actor skills ng mokong na to “So Ano na? Official na ba?” excited na tanong niya. Nagsitilian na naman yung mga kaklase namin.

“Uhm..” di ko alam. Sinagot ko na ba siya? Hindi ba diba? Magsasalita na naman sana ako pero napatigil ako ng nakita kong naglakad ito papalapit sa akin habang nakangiti

“Bea Teresa Llamas” tawag niya saken nung magkalapit na kami sa isa’t isa.

“Y-yes?”

“Will you be my girlfriend?”

Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na kiligin sa harap niya, as in nagharlem shake ako. Anong magagawa ko? Kinikilig ako eh. Haha.

*“Yes”*

The last thing I saw before he lifted me up was my classmates giving us a round of applause while smiling like they’ve son a relationship being made that could last forever.

Napangiti ako sa mga lumalabas sa isip ko, I tried to steal his number through the attendance sheet without even knowing that he also stole mine.

Bagay na bagay talaga kami, dahil pareho kaming magnanakaw ng number galing sa attendance sheet.

*. . . \*End of this Story\* . . .*