Aleksander Solhaug Oppgåve 1

Det var ein mørk og dyster skoledag. Snøen fossa ned frå himmelen og mørket låg som et teppe over Jessheim vidaregåande skule. Eg opna døra og møtte blikket til de lange skrekkelege trappane. Kvifor måtte dei lage ein slik konstruksjon som vi måtte gå opp kvar dag? Morgontrening fekk vi heldigvis. Andpusten gjekk eg opp det siste trappetrinnet, endeleg var toppen innanfor rekkevidde. Lukta av kvisekrem var sterkare en vanleg og fylde nasebore mitt med den grufulle stanken. Eg satt meg ned på det same bordet som vanleg, i dag skule eg få tilbake eksamen min. Aldri hadde eg vært så spent i hele mitt liv, kroppen min begynte å skjelve ved tanken på resultatet. Spesielt fordi den hadde inneheldt juks.

Eg husker den stressande dagen som om det skule vart i går. Det var nynorsk eksamen, og vi fått i oppgåve å skriv ein skildrande tekst på hele to og en halv sider. Panikken intraff meg med ein gong oppgåva låg på pulten min. Stresset var ubeskriveleg, og ein kjensle som var helt fremma for meg. Eg ble paralysert og fekk en forferdeleg skrivesperra. Korleis skule eg klare denne oppgåva? Den einaste løysninga som dukka opp i hovudet mitt var å jukse, og det var ei ubehageleg kjensle som skule prege meg resten av skuleåret. Mimringa ble brått avbroten av den skrikande ringeklokka vår, sannheita sin time var snart eit faktum.

Alle satt på plassane sine og venta i spenning, det var helt stille. Eg prøvde å verke roleg og beherska da eg gjekk inn i timen, stillheita var til å ta og føle på. Ved sidan av meg satt den smartaste guten i heile klassen. Han gjekk i dei sama kleda kva einaste dag, og den klamme lukta oste ut frå armholene hans og trengde seg gjennom genseren. Eg hadde fortald han kor forferdeleg det lukta, men han valde og ikkje høyre på dei kravstore meiningane mine. Han hadde aldri juksa på ein einaste prøve, kva ville han tru dersom han fann ut av synda eg hadde gjort? Skjelvinga i kroppen min hadde eg for lengst gitt opp, den kunne ikkje blir kontrollert. Stillheita ble plutseleg broten da rektoren kom dundrande inn i klasserommet.

Den lange kjedelege talen hennar hjelpte ikkje mykje på nervøsiteten min. Ho snakka i den same monotone stemma gjennom hele talen hennar. Vanlegvis ville eg ha sovna, men det var ikkje mogleg med ein så høg puls. Rektoren passet alltid på og fortele oss kor viktig eksamen var for framtida vår. Endeleg begynte ho å dele ut oppgåvene. Eg var sist på den teite klasselista og måtte vente i spenning enda lengre enn dei andre. Det var alle slags type kjensler frå dei som hadde fått tilbake eksamen. Nokon var frå seg av glede og andre var knust av resultata sikre på at livet dokker var øydelagt for alltid. Endeleg var ho framme ved den gråe pulten min. Eg følte meg naken når læraren delte ut eksamen min, det var som om ho kunne sjå tvers gjennom meg og avsløra alle lauga mine.

Arket låg hjelpelaust på pulten min. Det var nesten umogeleg å snu arket fordi hendene mine var så klamme og skjelvande. Alle jubelropa og tårane rundt meg ble borte, det var berre meg og eksamen min. Hjartet mitt var langt oppe i halsen min, og pulsen hadde aldri vært høgare. Eg opna dei først sidene med frykt i kroppen min. Det var ingen rettingsstrekar på arket mitt, gjekk det verkeleg så bra? Eg tok meg sjølv i å puste ordentleg ut for første gong på alt for lenge. Sakte snudde eg det siste arket. Verkelegheita, skrekken som stirra meg inn i augande var som lys frå djevelen.

Stryk stod det. Det var som om ein betongkule låg oppå ryggen min, kroppen min kunne ikkje bevege seg. Eg grov hovudet mitt ned i dei mislykka arka. Verkelegheita kom fort inn i kroppen min. Kva skulle eg si til foreldra mine nu? Eg ville ikkje dra heim og sjå dei skuffande blikka frå dem. Kvifor hadde eg juksa på prøva? Var det verkeleg mogeleg å være så dum? Skuffelsen over meg sjølv var skremmande. Eg skule aldri være så dum og jukse på ei prøva ein einaste gang til.