**En dikt om skolan**

Idag är det sista lektionen på skrivkursen

som leds av min lärare Ljubomir.

Jag har lärt mig mycket.

När jag inte blev godkänd förra terminen på Y-nivå,

särskilt på uppsatsdelen,

blev jag ledsen men inte hopplös.

Jag ansökte till Y-nivå igen

och började studera flitigt,

men jag fokuserade på att skriva

med hjälp av min lärare.

Varje fredag deltog jag i den extra stödlektionen

och min lärare gav mig ett skrivämne

som jag skulle skriva i form av en uppsats.

Jag försökte använda rätt grammatik,

men det gick inte hundraprocentigt.

Min lärare hjälpte mig alltid

med rättningen av uppsatserna.

Nu är vi här, den sista dagen på vår skrivkurs.

Jag känner att min skrivning

har blivit utvecklad och bättre än tidigare.

Nu är jag inte ledsen och inte hopplös mer,

men jag vet att det är det första steget

och att det finns en lång väg att gå.

Man lever med hopp –

och det är meningslöst om man inte har hopp.

I livet måste man kämpa med svårigheter;

absolut segrar man över dem till slut.

Nästa termin ska jag börja på GRNSVE2-nivå

och jag hoppas att jag fortsätter med full energi.

Jag är tacksam till alla mina lärare –

Ljubomir på svensklektionerna,

Viet på mattelektionerna

samt övrig personal på skolan.

***Ali Azad, 2014-05-23***