**Salta tårar och söta drömmar**

**KRÖNIKA: Peter Andersson, lärare på Bregårdsskolan**

Veckan inför grundskolans skolavslutning ligger spänningen i luften. Korridorerna fylls av elever som går i väntans tider. Sjuor som snart gått klart sitt första år på högstadiet. Åttor som snart slutar mellanåret som för många bara är en bro mellan första och sista året. Och så niorna. De ambivalenta niorna. Å ena sidan ska det bli skönt med något nytt men å andra sidan skrämmande att lämna tryggheten. Efter nio år i grundskolan är de enbart en vecka från den obligatoriska fotbojan.

Dags att rensa skåp med ett resultat som får korridorerna likna inspelningsplats för någon zombiefilm där mänskligheten utplånats. Papperssopsäckar runt varje hörn. Fyllda en bra bit över gränsen. Överfulla soptunnor som blottar elevernas oförmåga vad gäller källsortering. Plast, böcker, pennor, linjaler och gammalt godis. En vecka till och råttorna hade tagit över...

Fotbollsturnering dagen innan skolavslutning. Elever som aldrig tidigare höjt rösten till mentorer skriker efter ett domslut. ”Håll käften...” följt av mentorn namn. Ett tecken på rädsla. Snart är tryggheten som bortblåst. Ingen mentor kvar som lotsar, hjälper och tryggar. Stå på egna ben. Paniken kommer och nu blir eleven irriterad. En garanterad rädsla snarare ilska. „Vad ska jag göra utan min mentor?”, tycks elevens frustration skrika. Fast i förtäckta, otrevliga ord.

**Lärare som inser**att det snart är dags för sista lektionen med niorna. Undertecknad brukar börja må dåligt en vecka innan. Alltid en jobbig känsla. Ta avsked av elever man haft i tre år. Tjat om uppgifter och prov, skratt och allvar. Fostran men också viss uppfostran.

Min sista lektion med min enda nia det här läsåret gick inte som väntat. Det gör det aldrig. Tänkt igenom vad jag ska lyfta, roliga anekdoter som måste nämnas och hylla klassens ambition och sociala patos. Gått igenom manuset flera gånger på bussen till och från jobbet. Det slutar med att jag glömmer hälften. Jag tittar ut på 50-talet ögon som tillhör knäpptysta elever. Sista gången i salen med sin SO-lärare. Halsmandlarna växer till dubbel storlek och orden stockar sig i halsen.

**För att klara**av resten av lektionen kortar jag av talet och visar bildspelet snarare än planerat. Foton på ungdomarna i yngre ålder. Insamlade med hjälp av föräldrar, sociala medier och gamla skolkataloger. Jag får en möjlighet att andas ut. Klumpen i halsen minskar. Det skrattas åt bilderna. Det ligger en förväntan i rummet.

Vem kommer på nästa bild och från vilket år är den? Efter bildspel och fika ber jag eleverna att alltid ha hälsan i främsta rummet, kunskap är sekundärt, ber dem att inte låta någon begränsa deras drömmar och önskar dem all lycka i livet. Under sista meningarna ser jag bara suddiga konturer genom den våta hinnan som täcker ögonen. Vi avslutar sista lektionen tillsammans och några elever stannar kvar och pratar. Säger några sista ord. De ler och är glada. Jag våndas men tryggas av deras förlösande skratt.

**Skolavslutning. Inte alls** den värme som skämt bort oss under de senaste årens avslutningar. Som traditionen lyder blir det kramkalas mellan lärare och elever på skolgården. Tårar. Massor av tårar. Skolgården är aldrig så salt som på den här dagen.

Den här krönikan är i första hand till alla elever som dagligen förgyller min vardag med glädje, förtvivlan och ambition och kom alltid ihåg, inga drömmar är någonsin för stora. Den här krönikan är också till er som undrar varför man valt att bli lärare. Kom förbi nästa år. Titta då runt på skolgården. Ni ser vilsna ungdomar, lättade ungdomar, ledsna ungdomar, glada ungdomar och det bästa av allt - ni kommer se fantastiska ungdomar, överallt.

Nästa år är det dags igen. En jobbig vecka innan halsen återigen stockas och skolgården ännu en gång fylls av salta tårar och söta drömmar. Vilket fantastiskt jobb jag har!