Scary Love

Written by: InspiringGirl

Copyright 2012

All Rights Reserve

Chapter 1 – Who’s That Girl You’re talking about?

Isang araw sa Manila merong girl sya ay si Steph. Patay na ang Dad nya, mommy  nya na lang na may saket ang kasama nya.

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**Steph's P.O.V**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

Buti na lang at nanjan ang tita ko na handang handang tumulong saamin ng mommy ko. Sya si Tita Bet, Ibinilin kase kami ng tatay ko kay Tita kaya ganto na lang ang pagtulong nya saamin.

"Ria, naku ano ng nangyare sayo. Hayyzz Lumalala lalo ang saket mo." Nag-aalalang sabi ni Tita Bet.

"Hay, nahihirapan na nga ako. Ewan ko ba bakit sakin pa dumapo ang sakit na ito. Marami namang masasama jan ba't ako pa" Putol Putol na sabi ni Ria.

Ang mommy ko ay may sakit, ang sakit nya ay Brain Cancer, nasa Stage 1 pa lng ito. Nandito kami ngayun sa Ospital eh. Nakaconfine sya dito. Teka bago ko makalimutan nakatira ako sa isang Province. Di ko na mababangit kung saan. Pero lumipat muna kami para sa pag-aaral ko ng collage at para sa pagamot ni mommy.

Tinutulangan kami ng mga kapatid ni mommy, tatlo silang magkakapatid. si Mommy lang at si Tita Mia lng ang may asawa. Pero si Tita Lea, Naku! Wala na ata yun balak mag-asawa. Bunso si mommy sa magkakapatid pangalawa naman si Tita Mia ang panganay si Tita Lea.

Nagusap-usap sila...

"Naku! Ria bakit sau pa dumap ang sakit pede naman sakin." Nagaalalang sabi ni Tita Mia

"Loko ka! Kapag naman sayo dumapo ang saket baka sabihin mong, naku~ sa dinamidaming taosa mundo bakit ako pa! haha" Sabat naman ni Tita Lea

"Ikaw talagang matandang dalaga ka" sabi ni Tita Mia

"Asus, Kahit kailan di na ko magaasawa" Sabi ni Tita Lea

"Abay Syempre, Ayy Gurang ka na" Sabi ni Tita Mia

"Hay naku sa harap ko pa kayo nagaaway." Sabi ni Mommy

"Haha..!! Imbis na ako ang umawat, ako pa ata ang nagsisimula ng away, inawat na naman tayo ni bunso" Sabi ni Tita Lea

Nung matapos na ang usapan nila nagpaalam na ako kay mommy. Malayo ang tinitirhang bahay nila mommy sa school ko pati ang ospital ay malayo rin sa school kaya umupa muna ako ng dorm. Minsan lng ako nakakabisita kay mommy at kanila tita Bet at sa iba ko pang tita. Kaya nag tetext na lng ako sakanila. Sabi nila pagaling na daw si mommy kaya tuwang tuwa naman ako =)). Dahil don lalo akong na**Inspire** sa pag-study.

Chapter 2 – Saan Nya Nakita ang Multo?

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**Steph's P.O.V.**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

8:00 P.M. Ng gami nagising ako dahil sa isang masamang panaginip.

"Daddy!! Wag kang malungkot pls" Tinig ko sa aking panaginip.

"Steph, nalulungkot ako, kinalimutan mo na ba ako. Bilin ko sayo noon bibisitahin mo ko 1 beses man lang sa isang linggo." Tinig ng daddy ko

"Daddy, mamayang 12:00 magiisang linggo na pala kitang di nabibisita! Ge daddy bibisitahin na kita. Please daddy wag ka ng malungkot."

At dun na nga nagising si Steph.

Anung gagawin ko may pasok pa naman bukas hayzz bahala na. Binisita ko si Daddy. Buti at may kandila pa ako sa dorm. 11:00 P.M. na nandito na ako sa puntod ni daddy.

"Daddy sorry kung di kita nabisita. Busy kasi ako sa pag-aaral kaya di ko nagawang bisitahin ka" Sabi ko

**"Steph, wag kang matatakot sakin"**malamig na tinig  na narinig ko

"Sinu ka!?" Sigaw ko

**"Please, mabait ako, di kita sasaktan. I promise."**ayan na naman ang malamig na tinig

 "Sabihin mo muna kung sino ka! Natatakot ako please." Takot kong sinabi

**"Kapag nakita mo ko wag kang magugulat ah"**Ang malamig na boses na naman

"Oo promise, wag na wag mo lang akong sasaktan!" Sigaw ko

**"Kahit kailan di kita magagawang saktan."** Ang malamig na boses na naman.

Nagpakita na nga sya sakin, sya ay nakaputi. At lumulutang sa hangin. Wala na kong nalala atnahimataya ako.

"Nasa langit na ba ako?" Sabi ko

**"Wala ka pa sa langit anak, nahimatay ka"**Parang boses ni daddy yun ah

**"Sabi ko sayo, wag kangmagugulat eh. Di naman sira ang itsura ko. Puting puti lng."**puromalalamig na tinig ang aking naririnig.

"Sana panaginip lang to, daddy pls tamana." Umiiyak ako

**"Ihahatid na kita pauwi Steph, sana magkita uli tayo" "Sige Steve ihatid mo na si Steph"**

"Steve sino sya, bakit parang ang lambot ng hinihigaan ko. Hay salamat panaginip lang ang lahat. Pero sino si Steve, grabe ang bilis ko matamaan. Hayaan mo na nga panaginip lng. Teka, eh bakit nandun si daddy. Hay naku bukas na nga lang nalilito na ko."

3:00 A.M. nakauwi si Steph non. at nang gumising sya.

KRRRrrriiinnngg!!!! KRRRrrriiinnngg!!!

"May tumatawag! Anu kayang nangyare. Naku!! Late na ko mag te10:00 na napala!" Dali dali akong naligo. Hindi ko na nasagot ang phone ko. Naku naiwan ko pa ung project. Nakasakay na ko ngjeep eh. Anu ba yan!?

10:00 ng dumating si Steph sa kanyang pinapasukang university

"Steph! Bakit ka late? Anung oras na, sya nga pala. Nasan ang Project mo. Kailangan ko na yung tapusin lahat. Malapit na ang periodic exam. Alam ko na may sakit ang nanay mo pero dapat tapos

mo na yan. nasan ang project" galit na sabi ng techear nila

"S-Sir K Kasi po Ano po Y yung P-Project po naiwan ko po eh, debale babalikad ko po mamayangbreak time." Takot kong sinabi

"Nako naiwan ko yung cellphone cnu kaya yung tumawag"

Break time na at bumalik na ko sa aming bahay.

habang ako'y nasa jeep

"Alam mo ba neneng may nakita daw kaluluwa kagabi." Sabi ng isang chismosang taga samin

"Anu, sus imposible naman yang sinasabi po Teplok" Sabi naman nung neneng

"Oo, nakita pa nga daw nila ung multo may buhat na babae, 2:00 daw un tapos sinundan daw nila. Sa isang dorm nga poumasok. Hinatid ata ung babae. 3:00 na daw nung naihatid ung babae sa dorm na yun." Sabi nung chismosa

"Ka teplok, totoo po ba ung sinasabi nyo san po bang dorm?" nagtatakang sinabi ko

"Sabi nila sa dorm daw ninyo eh" sabi ni ka teplok

Nagtataka naman ako, panu yun mangyayari. Ibigsabihin totoo ang panaginip ko >.< imposible yun.

Chapter 3 – How?? How??

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**Steph's P.O.V**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

Nagamit ko na ang 1 hour ng break sa pagkain at oras nung namasahe ako. Kinuha ko na ang project. Meron pa akong 2 hours to spend, 3 hours kasi ang break namin. Paalis na sana ako ng naisip ko ang sinabi nila sa jeep. Impossibleng nananaginip lang ako noon. Pero pano nangyare ang lahat.

Hindi naman pedeng nagkataon lng. Syaka kung hindi nagsasabi ng totoo si Kateplok bakit kaparehas sya ng panaginip ko.

Sinu yung babaeng buhat ng lalake.

Ako ba yun?

Impossible!!

Ayy naguguluhan na ko ayoko ng maalala pa yun

Sa sabado pupunta ako sa cementery, sametime kung anung oras nagsimula ang lahat 8:00 P.M.

Bumalik na ko sa school, sakto maytime pa ko para magpasa.

Nung umuwi na ko,

"Monday palang ngayun, di na ko makapag antay na alamin ang lahat. Panaginip lang ba talaga yun" Sabi ko sa sarili

Nagiisa lng ako ngayun dito sa dorm...

**"Totoo ang nangyare kagabe, naawa kase ako sayo di kita matiis kaya sinabi ko na sayo. Totoo yung sinabi ni ka teplok. Ikaw ung buhat ko nun. Daddy mo ang nagpabuhat sayo dito. Alam mo ang ganda mo talaga."**Ang malamig na boses na naman

"S Sino ka? Salamt oo MaGAnDDDa aAko, S sino ka b ba? P pano nangyare ang lahat ng ito" Kilabot na kilabot kong sinabi.

**"Wag kang magalala, di naman ako nandito para takutin. Just ah basta, may gustto kasi akong**

**s s este sabihin, Ah eh w wala"**Hiyang hiyang sinabi ni Steve

"Wag mo kong tatakutin, haharap ako sayo please." Ok ok kaya ko to guyz tulong anong gagawin ko.

**"Harap na wag kang magalala di kita tatakutin di kita sasaktan I promise."**sabi nya sakin

Pagharap ko, "AAAAAAAAAAAA" Tumili ako, naku nandun pa pala si AteJossie naku "Tagu ka muna"

**"Sisiw lang yan**" Biglang naglaho si Steve.

"Anung nangyareee!?" alalang alala na sinabi ni ate jossie sa akin

"W wala ate may daga kasi" Takot na sabi Steph

"Asus! Tinakot mo ko daga lng pala" Inis na sabi ni ate jossie

"Sorry na!" sabi ko **\*giggles ng lalake\***,. "Anu yun??" sabi ni ate jossie. "Ha! ung ano? Anu ba yon?"

Palusot kong sabi. "Ah wala guniguni ko lang ata" Sabi ni ate Jossie. Buti na lng at umalis sya. "Cge lumabas ka na tatry kitang harapin"

**"Ako si Steve" Biglang sumulpot sa aking harap**

"Nakakagulat ka!!" Sabi ko

**"O? Bakit ka nakapikit?"**

**"**Ah basta! natatakot ako eh"

**"Pogi naman ako eh multo nga lang"**

"Hihihi, \*Kilig kong tawa\* Talaga lang ah"

**"Mas maganda kapala kapag tumatawa ka"**

**"**Thank you, eto na nga aalisin ko na."

Pagka-alis ko ng kamay ko sa aking mata. nakita ko ang ma-amo nyang mukha. Ang cute at pogi nya. grabe tatamaan talaga ako. Mabait sya, pogi sya matalino kaya? pero ang cute nya. Grabe first love ko to >.<

**"Namumula ka ata, sabi ko sayo pogi ako."**

"Haha, ang sayo mo kasama nice to meet you." Kilig na kilig ako grabe >.<

"**I'm Steve and you are Steph, linggo linggo kita nakikita bumibisita sa puntod ng daddy mo. Katabi lng noon ang puntod ko."**

"Bakit ka ba namatay?"

**"Pinatay ako ng kaklase ko eh"**

"Huh? anu bang kasalanan mo sa kanya?"

**"Eh, kasi wala akong kasalanan sa kanya. Inggit sya sakin kase sya top2 lng, ako kasi kahit top1 ako enjoy parin sya top2 naging nerd. Dahil sa pagiging hindi ko nerd sinasabi nila dinaya ko daw ang test, parang di daw kasi ako nag aaral, Sus, di naman porket masipag magaral nerd agad. Pinatay nya ko, ininbitahan nya ko sa school upang maggroup study. Tapos pinatay kaming lahat, 2 years na hanggang ngayun di ko pa rin nakakamit ang hustisya ko kaya nandito pa ko. Pero nung nakilala kita, parang ayoko ng umalis dito, ang cute mo crush kita. Ikaw lang ang kailangan ko at aalis na ko. Pero wag kang mag-alala di kita papatayin."**

"Soo creepy ng story mo, grabe naman ang ingit ng kaklase mo, sana walang magisip ng ganyan saken, sa bagay top3 lng naman ako."

**"Wag kang magalala, matagal ka pa mamamatay."**

Hindi ako pedeng mainlove sa multo >.< What will I do?

**"Paalam na Steph, alam mo habang tumatagal lalo kang gumaganda, aamin na ko sayo #iLoveYouKayaAyawKitangMawala**

Anung gagawin ko parang nahuhulog ako sa kanya...

Kinabukasan nagtanong sya sa isa nilang teacher.

"Ma'am, Mamahalin nyo po ba ang taong hindi mo pedeng makasama." nagtatakang sabi ko

"Bakit hindi pedeng makasama?" tanong ng teacher

"Ma'am, pano po kung mainlove ka sa multo" nahiyang sabi ko

"Multo? haha, sorry ha natawa lang pano kamaiinlove sa multo" Nagtanong ang teacher

"Anu pong susundin nyo puso na nagmamahal o utak na nagiisp" Sabi ko

"Alam mo, sundin mo ang gusto ng puso mo, perokung sa multo, wag kang magpapakamatay hija ang gawin mo lang ay maghintay. Kung kayo talaga ang para sa isa't isa magiging kayo parin kahit anung mangyare." Sabi ng teacher

Bumalik na ko sa klase, nakita ko sya sa binta.

**"Kapag namimiss mo ko isipin mo lang ako ang nariyan na ko sa tabi mo"**Bulong nya saakin.

napatawa ako, at dahil nakatingin sila sakin kunwari ay na atching na lng ako.]

"Excuse me sir sorry po" Excuse kong sinabi.

Nung uwian na, habang nasa dorm ako iniisip ko sya. Nakapikit ako, tapos lumingon ako, pagkamulat ko ng aking mata.

**"Boo!"**

"Ginulat mo ko!!"

**"Bakit ka namumula"**

**"**diba kapag multo, hindi kailan man namumula."

**"Oo naman"**

"pano ko malalaman na gusto mo talaga ako?"

**"Tingnan mo ang mata ko"**

Grabe na fall na naman ako sa kanya >.< sabay lingon dito lingon shake ko my head.

"Hindi to pwede hindi to pwede!"

**"Anong hindi pwede"**

"Wag ka munang magpakita sakin please wag"

**"Nakakalungkot naman yan, wag kang magalala malapit ng mahanap ang hustisya sakin eh, baka umalis na ko sa lupa."**

"Naguguluhan gulong gulo,mahal kita!!" >.< aw bat ako umamin

**"Talaga!! Pano ano anong gagawin ko makukulong na sila pano ano ayoko kitang iwan. Matagal ka pa matagal pa oras mo"**

"Hindi ko alam hindi ko alam ang gagawin ko >.<"

**"nag bibiro lang ako, wala pa ang hustisya, pinabayaan na nila ako, ikaw na lang ang hinihintay ko"**

 Hanggang sa nagising ako...

"HUH? nakatulog pala ako. >.<"

Isipin ko nga sya, grabe tinamaan na ko sa kanya.

**"UY"**

"Huh? kala ko kungsino ikaw lang pala,  yung sinabi mo sakin na mahal mo ko, totoo ba yun?"

**"Oo, totoo yun."**

"Anung gagawin mo kung sabihin ko sayo na,

Mahal kita. anung gagawin mo?"

**"Mas mamahalin ka."**

Kilig naman ako

"Pano ko malalaman na mahal mo ko?"

**"Tingnan mo ang mata ko."**

Mas lalo akong nahuhulog sa kanya >.<

**KKKRRRIIINNNGGGkkkrrriiinnnggg!!! KKKkkkRRRrrriiinnnggg!!!**

Cellphone ko ang lakas

"Si tita Bet?"

"Nakung bata ka kanina pa kita tinatawagan!!"

"O bakit tita anu bang nangyare" takang sabi ko

"Kasi Steph, ang nanay mo Lumalala pa ang saket nasa stage 2 na sya. Hindi kasi sya kumakain ng maayos sabi nya pa guto nya ng makita ang daddy mo. Natatakot ako baka kung anong mangyare."

"Tita! Pede po pakausap kay mommy!"

"Mommy!! Ba't po kayo ganyan, ayaw nyo po ba masaksihan ang graduation ko, kalako po mahal nyo si daddy kala ko po mahal nyo ko? Sabi ni daddy kapag nawala sya bantayan mo ko. Pero bakit parang ayaw mo na?" galit na galit na sinabi ko habng tumutulo nag luha

"Wag kang magalala anak ha, pupunta pa rin naman ako sa graduation mo. Hirap na hirap na kase ako, mahal kita mahal ko daddy mo. Basta anak kahit anung mangyare mag aral kang mabuti, kahit anung mangyare ipapangako ko pupunta ako sa graduation mo." hirap na hirap na sabi ng kanyang mommy

"Mom! Sorry po kung nasigawan kita, nagaalala lng po talaga ako."

"Ayus lng anak"

Umiyak kaming dalawa sa phone, pinatay ko na ang phone.

**"Kawawa naman ang mommy mo']**

"Labas ka muna Steve, gusto ko mapagisa."

**"Ah eh sige"**

Chapter 4 – Ang Pagkamatay

"Sa isang araw na ang graduation ni Steph, Ria sigurdo bang pupunta ka sa isang araw." Sabi ni Bet

"Sisiguraduhin ko na \*Cough\* pupunta ako, kahit anung mangyare." Sabi ni Ria

**Panaginip ni Ria...**

"Mahal!! Isama mo na ko, di ko na kaya!!" Sigaw ni Ria

"Pano ang graduation ni Steph?"

"Pupunta ako mahal pupunta ako"

"SIge.."

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*tttttttttiiiiiiiiiiiiitttt\*

"Ria! Ria! Bakit di ka humihinga!! Tulong!! Tulong!! Doc, Ria giseng!! Pano ang graduation  ng anak mo!!" Tarantang sabi ni Bet

Maya maya may nakitang sulat na ginawa si Ria, hirap itong intindihin pero inintindi nya pa rin.

"Bet, salamat sa pagtulong saamin, kung maari wag mo munang sasabihin sa anak ko to. Alam kong mamamatay na ko. Gusto ko syang makagaduate. Umupo ka lng sa upuan at tumabi ka sa upuang may bakan teng upuan, pupunta parin ako."

"Oo, Oo."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Steph's P.O.V**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

 Graduation ni Steph...

"Bakit hindi sumasagot si tita Bet! Siguro parating na yon." sabi ko

"Maria Kristina, Top 1" Sabi ng speaker

"Hayzz! Nasan na ba si mommy!" Irita kong sabi

"Steven Kiler, Top 2" Sabi ng speaker

"Ako na susunod, pinangako ni mommy na pupunta sya. Siguro nandun lang yon." Sabi ko

"Stephanie Elaine, Top3" Speaker

Lakad lakad ako, happy kasi graduate na.

"SI mommy!!" Bulong ni ko sa sarili

Ngumingiti ako sa upuan nagtataka naman si tita Bet, sinunod lang kasi ni tita Bet na umupo sya katabi ang isang blank na upuan. Napapansin ni tita Bet na Ngiting ngiti ako.

Pagkatapos ng speech, ito na ang kabitan ng medal.

"UY!! SI STEVEN YUN AH!!" Bulong ko sa sarili.

"Si mommy tita Bet?" Sabi ku

"AH EH, kase nag CR masama daw pakiramdam natatae ata eh." Sabi ni tita Bet

Magkatabi kami ni  tita Bet sa stage pinicturan kami, nagtataka ang camera man sa nakita, nandun ang nanay ko.

**Tapos na ang graduation,** at nanaginip ako.

**"Sensya na anak, at hindi ako nakapagpaalam sayo"**Malamig na boses ni mommy

"Mom, ung nagCR ka ba, asus wala yun siguro nahihirapan ka lang." Sabi ko

**"Hindi mo naiintindihan nak, sa totoo lang, patay na ko."**Malungot na sabi ni mommy

"Anu bang pinagsasabi mo mommy! Kitang-kita kita buhay na buhay kanina!" Pumapatak ang luha ko habang nagsasalita.

**"Multo ko na lang yon, sabi sakin ni Steve sanay ka daw nakakakita ng multo dahil sa kanya. Kaya ginawa ko yon."**

"MOMMY! Please, wag mo kong iiwan, di ko kaya."

**"Stephanie Elaine! Malaki ka na!"**

"PERO MOMMY! MOMMY WAAIT WAIIT MOMMY WAAAAAAAAAG" Sigaw ko

"Steph! Giseng! Nananaginip ka." SAbi ni tita Bet

"Totoo po ba tita? na wala na si mommy?" Tanong ko

"Oo, nagpaalam na ba sya sayo." SAbi ni tita Bet

"BAKIT DI MO SINABI SAkin, hu hu hu hu"

"Ayaw kasing pasabi ng mommy mo, gusto nya siguro sya ang magsasabi sayo."

"PERO"

**"SSSSHHHHHHH"**

"ANU YUN!" Takot na takot na sabi ni tita Bet

Boses ni Steve yung narinig namen. Bumulong sya saken.

**"ILY and IMY, are the best couple, you are IMY and I'm ILY. I LOVE YOU, I MISS YOU!"**

Napangiti ako. Tama sya na dapat ako ang IMY. Kase na mimiss ko sya kase love ko sya. E kapag ILY Namimiss nya kaya ako.

Chapter 4 – Ang Pag-amin

**"Kamusta ka na? Steph miss na kita."**

**(Steph's P.O.V)**

Nagising ako, nasaharap ko si Steve.

"OH MY GOSH!! Nakakagulat ka." Sabi ko

**"Ang ganda mo kasi pagnatutulog."**

\*Kilig much\*

"Wee?"

**"Oo nga! Bakit di ka ba naniniwala."**

"Sige na nga! Pero bakit mo naman ako tinitingnan."

**"Malapit ko na kasing makamit ang hustisya ko, baka nga ito na ang huli nting pagkikta, Oo magkikita pa tayo, pero sa langit yon. Baka di na kita makita pa ng matagal. Mahal na mahal kita sa kahit na sinu man."**

\*Umiiyak\*

**"Bakit ka umiiyak? May gust.."**

"Iiwan mo rin pala ko! Si mommy and daddy iniwan na ko. Ngayun ikaw iiwan mo rin ako. Lagi na lang ba akong iiwan ng mga taong mahal ko! SANA DI KA NA NAGPAKILALA SAKIN, SANA DI KO NA BINISITA SI DADDY! SANA!.."

**"Tamana."**

sabay yakap sakin. Narandaman ko ang malamig na yakap ni Steve. May luhang pumatak sa kanya. Ngunit tagos ito sa kama. Ang diin ng yakap nya sakin.

**"DI LANG IKAW ANG MAHIHIRAPAN!!! AKO RIN!!! MAHAL KITA!! MAHAL NA MAHAL KITA!!!"**

"Mahal din kita Steve!"

**"Maghanap ka na ng iba."**

"ANO!! Ganyan mo lang ako iiwan!"

**"Para sayo rin naman yon eh, \*Crying\* Di kita maaalagaan, pero ipinapangako ko. Sa langit tayo ang magsasama. Ikaw ang first love ko ILY you IMY."**

"Ikaw lang ang minahal ko ng ganito."

Lagi na lang akong iyak ng iyak. Iniisip si mommy and daddy. Pero ang pinaka masakit ay si Steve. Mahal na mahal ko sya. Ayokong mawala sya sakin. Wala na kong makakausap, makakasama pero para sa kanya maghahanap ako ng iba. Pero magaantay lang ako. Hindi ako magmamahal ng iba.

Chapter 6 – Ang Lalake

***\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\****

***Steph's P.O.V***

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

Hindi ako makapaniwala na wala na si Steve. Kahit sa panaginip di ko na sya nakikita. Pero kahit kailan di ko malilimutan ang ngiti at mata nya. Lalo na ang kabaitana at cacutan nya. Napaka cute nya kase eh pogi pa.

Hanggang sa may nagbago nito...

Sya ay si Gino...

Nakilala ko sya sa pinapasukan kong office. Parehas kami ng trabaho. Parehas kami ng course. May saket ang Dad nya mom nya ang nagaalaga. May gusto sya sakin.

Nililigawan nya ko. Lagi kaming nagde-date. Pero kahit na nanjan sya. Si Steve ay nasa-isip ko pa rin. Di ko alam ang gagawin ko. Sa tingin ko permanent nang nasautak ko si Steve. Nakalagay siguro sa utak ko ang long name nya without surname. "Steven Shin" Ang cute ng name nya no. Nickname nya ay Shin. Ako lang daw ang tumawag ng Steve sa kanya, at ang daddy ko rin.

Binigyan ako ni Gino ng bulaklak. At yung bulaklak na binigay nya ay isang uri ng flower na allergy ako. Atching ako ng Atching. Sya naman panay sorry. Ilang araaw akong absent dahil sa kanya. Na disappoint ako sa kanya. Maybe he's not the boy for me HERE IN OUR WORLD.

Dimating naman si Kiko. Sya ay 2 years older than me. Sya ang supervisor saamin. Lagi nya akong nililibre. Ang sweet nya. Sya na ata ang para saakin.

Isang araw nakita ko syang maynililigawan na ibang babae. I'm disappointed AGAIN. MAYBE he's not again the boy for me HERE IN OUR WORLD.

Si Steve lang talaga siguro ang taong hindi ako sasaktan. Miss na miss ko na sya. Kumpara sa mga walangkwentang tao dito. Buti pa multo mabait. Hayzz ayoko na talaga. Paramdam ka naman Steve.

May nakilala na naman akong boy. Sya ay si Mike. I'm 2 years older than him. Sweet ang loving sya, di ko pa sya masyadong nakikilala. Nililigawan nya ko. Niyaya nya ako sa isang lugar. May puno sa gilid nito. Nandun na kami, naku may balak ata sakin ito. DISAPPOINT NA NAMAN AKO!!

Si Steven Shin lang talaga ang para saakin. Hanggang sa may nakilala na naman ako. Sya si Clark. Taga pampanga. 5 months syang masmatanda sakin. Magaling kumanta. Singer sya pero not that sikat. Mga sa isang party lang sya pinapakanta. Extra sya minsan sa mga palabas. Mabait, Matalino, Mayaman, Cute pero slight weird.

Nalaman ko na medjo sometimes may nakakarinig sa kanya naguusap magisa. Walang malisya para sakin yon. Malay nyo meron ala syang nakakausap na multo. Just like me. Maynakakausap ako diba. Sya si STEVEN SHIN. baka pagsawa na kayo. Puro kasi ako STEVE STEVE STEVE STEVE. Sorry! Ganyan lang talaga ako. Lalo na at mahal ko sya.

Naririnig ko syang kinakausap ang sarili. Bukas ang silipan ng pinto nya. Sinilip ko sya at ako'y nagulat sa aking nakita.

Manika ang kianakausap nya, simula non -\_- DISAPPOINT na ko sa kanya. Steven Shin Steven Shin, ikaw lang talaga ang para saakin.

Siguro nga si STEVEN SHIN lang ang para saakin.

Chapter 7 – The Suicide

***\*\*\*\*\****

***Steph's P.O.V***

***\*\*\*\*\****

Wala pa rin akong mahanap na lalake...

Hayzz, magtatrabaho na lang ako..

Pag-kauwi ko sa bahay...

"Steph!" Sigaw ni tita Bet tila nagmamadali

"Bakit tita!!??" Taranta kong sagot

"Bilian mo art nagmamadali ako, buti na klang at dumating ka." Sabi ni titaBet

"Tita gabi na! Baka mapahamak ka pa nyan!" Alala kong sabi

"May kailangan kasing ipagawa yung boss ko sakin eh, gege bye." Sabi ni titaBet

"Teka lang!" Alala kong sabi

Parabang may mangyayari, kase di ko maintindihan ang pakiramdam ko.

Di ko na namalayang umuwi si titaBet, narinig ko sya umiiyak sa kwarto. Siguro natangal sa trabaho. Pumasok na ko sa trabaho. Bumili ako ng coffee, nasa tasa ito/

Maya maya nung ubos na ang coffee, Bigla itong nabasag nasagi ko eh.

"AAAAyy!" Sigaw ng mga mamamayan na girls

Binayaran ko ito ng 20 pesos, pero kinukutuban ako, anu nga bang nangyare kay titaBet. Nagpaalam agad ako sa boss ko at nakita ko sya nakabhigti. May papel na may nakasulat na "Madumi na ko Dinumihan ako ng boss ko."

Umiiyak ako,

"Ikaw na nga lang ang kasama ko iiwan mo pa ko! Ayaw ba sakin ng mga taong mahal ko kaya ni la ako iniiwan!"

**"Nandito pa ko Stephanie Elaine, gusto kong makamit ang hustisya ko, Nagdasal ako bago ko to gawin nagbabakasakali lng na sana mapunta akop sa langit, pagdasal mo ko Steph."**

"Tita! Bakit mo ko iniwan!? iakw nalang ang kasama ko!!" Galit na malungkot kong sabi

**"Hindi ko kasi kaya ang pangbabastos sakin ng boss ko."**

"Kahit na!" Sabi ko

**"Tulungan mo ko makamit ang hustisya ko!"**

"Sige na nga!"

Chapter 8 – Hustisya

***\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\****

***Steph's P.O.V.***

***\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\****

**"Ganto kasi ang nagyare, umalis ako dahil maypinapagawa si boss saakin. Pagpasok ko don 3 sila, pinagsamantalahan nila ako! Pinipicturan pa nila ako."**

"Nakita mo ba kung saan nilagay ang picture?"

**"OO! Sa drawer ng boss ko, ingat ka may kasamang pera yun."**

"Geh tita, kukunin ko yun."

Pumunta na ko sa pinagtatrabahuhan ni tita. Pumasok ako sa isang room. Agad agad kong hinanap ang picture.

"NAku! Dami palang drawer dito!" Sabi ko sa sarili

habang naghahanap narinig nya maymagbubukas ng pinto. Agad syang pumunta si ilalim ng mesa.

tugk tugk tugk tunog ng sapatos

Binuksan nya ang isang drawer, di ko nakita kung ano. Di ko alam kung anung kinuha nya.

Nung nasapinto na sya palabas nakita ko ang mga picture na hawak nya at isang pera. Nahulog ang isa nung nilagay nya ang kamay nya sa likod, tinago nya ang picture sa bandang klikod ng uniform nya.Nakita ko naihulog nya ang picture. Si titaBet pinagtutulungan. Sakto nakaharap pa sila.

"Grabe ang sasama nila!" Sa loobloob ko

Nagreport ako sa pulis, kinuha ko rin ang papel na sinulat ng tita ko. Nakita ang tatlong masasamang pinagsamantalahann ang tita. Ngayun payapa na si tita pero pano naman ako.

Chapter 9 – Love Life

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Steph's P.O.V

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Magisa na lang ako, pero maykasama pa naman ako sa dorm. Kaso alis sila ng alis at ayukung maging friends sila dahil hindi sila matinong babae.

puro girls kamisa dorm. Pero biglang nag-apply si JB. Katrabaho ko sya. Cute and Pogi pa. Mabait at di naman ganon katalino. Pero matinu sya,

Hindi ko akalain malalove at first sight ako sa kanya. Ewan ko kung love nya ba aku. Pero hindi ko alam. Minsan sa work, lagi ko syang nakikitang nakatingin sa akin. Kinakausap nya ako lagi. Kulitan kami ng kulitan.

Sya na kaya ang lalakeng para sa akin dito sa lupa. Sana nga. Pero si Steve ang gusto ko sa langit.

Isang araw tinext nya ako.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fr: 09656854228

JB to! Sa totoo lang maygusto akong sabihin sayo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fr; Steph

Ano!?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fr: JB

I Love you, Love mo ba ako?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fr: Steph

Oo, love na love kita.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fr: JB

TALAGA!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Call From JB

Krriingg!!

"I Love you, Forever and ever!" Sabi ni JB

Narinig ko ang boses nya sa labas, nasa labas sya pag ka labas ko. Kumakanta sya sa pero di ko sya nakita. Maya maya naririnig ko pa rin sya saphone. Bigla syang pumasok sa kwarto. Hinalikan ko sya sa lips. and i Say

"I LOVE YOU!!"

"I is not complete without U" Sabi ni JB

"Sayong sayo na ko i LOVE YOU!"

Makalipas ang 3 years..

Kinasal na kami ni JB, umampon kami ng baby boy. Pinangalanan namin syang Shin. Nagtatako nga si JB bakit Shin, sabi ko naisip ko lang.

Kapagkasi kinukwento ko si Steven Shin kay Moris ayaw nyang maniwala. Kaya ayun.

Hanggang sa tumanda na ko.

Chapter 10 – Death

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**Steph's P.O.V**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

Namatay si JB 2 years later mga 72 sya non. 71 na ko ngayun. Hirap na hirap. Anak ko inaalagaan nalang ako. Ang anak ko ay may asawa na, Minsan nya na lang ako binibisita.

Di na ako makatayo hirap na ako. Dahil sa mga sakit ko.

Isang araw..

Ubo ako ng ubo. Para kong nahihimatay na ewan. Namatay ako sa loob ng kwarto ko. Nakita ko si Steven Shin, hindi ako makapaniwala. Hinatid nya ako sa Langit, biglang bumata ang itsura ko. Nakita ko silang lahat doon sama sama. Nakaabang sakin. Niyakap ko si Steve. Hindi parin ako makapaniwala na nandito na ako. Sa haba ng panahong hinintay ko para sayo Steve.

**"Mahal na mahal kita Steve." Malamig kong boses**

**"Mas mahal kita IMY."**

**"ILY, Ikaw lang ang para saakin."**

Namuhay kami sa itaas ng masaya, tuwang tuwa. Kaya tuwing gabi. May makikita kang napakaliwanag na bituin. Dun kami nagsasaya. Tumingin ka lang at kantahin ang favorite love song mo. Sasaya ka rin tulad namin. <"=

***♥~The End~♥***

**!!! REMINDER FROM THE AUTHOR !!!**

***I’m Not PERFECT, so I have many Typo and Grammatical Errors in my stories.
PLEASE do not REPOST my Stories in other website.***

**Copyight 2012
All Rights Reserve | Philippines**