**SEMBRONO**

Ing sawijinang dina ana bocah SMP jenenge Riyan. Riyan iku salah sijining murid kanthi sregep lan pinter, saben ana ulangan Riyan mesti entuk rangking 1. Sawise unggah-unggahan ing kelas 2, Riyan njaluk tuku laptop kanggo sekolah marang bapake.

Riyan : “Pak, kula sampun minggah dhateng kelas 2 SMP. Kula nyuwun ditumbasaken laptop enggal kagem sekolah. (Ngendikan kalih bapak ingkang nembe mirsani TV)

Bapak : “Piro regane laptop anyare le?”

Riyan : “8 Juta Pak”

Bapak : “ Waduhh.. ko larang rega laptop sing mbok tuku?”

Riyan : “Enggih supados saged dipunagem dumugi kula kuliah Pak”

Bapak : “Ya wes nek ngono njaluken dhuwit nang Ibumu le”

Riyan : “Enggih pak”

Riyan banjur nyuwun dhuwit kanggo tuku laptop anyar marang ibune sing ana ingkang pawon, Sawise tekan pawon Riyan ngomong karo ibune nyuwun dhuwit ananging ibune Riyan kuatir yen laptop kuwi ora digunakake kanggo sekolah.

Riyan : “Ibu kula badhe nyuwun dhuwit kagem tumbas laptop”

Ibu : “Tuku laptop anyar kanggo apa ta le?”

Riyan : “Kagem sekolah Bu”

Ibu : “Pira rega laptop sing ameh mbok tuku le?”

Riyan : “sawentawis 8 jutaan bu”

Ibu : “Kok larang banget rega laptop mu, emang gak ana sing murah le?”

Riyan : “sengaja estu kula pilih regi semriku supados saged dipunangge dumugi kula mlebet kuliah bu”

Ibu : “ Ya tapi mosok ora ana sing luwih murah le?”

Riyan : “ Kula sampun mertimbangaken bu lan puniku sampun pas kangge kula”

Ibu : “ Ya wis le ibu nganut kuwe wae sing penting ibu pesen yen wes ditukokake mesti digunakake kanggo sinau lan dijaga sing apik aja nganthi illang”

Riyan : “ Enggih bu kula janji bakal migunakake laptop kagem sekolah lan bade njagi kaliyan sae

Sawise kuwi Ibu banjur mlebu ing kamar lan mundhutake dhuwit kanggo Riyan tuku laptop anyar. Ananging Ibune Riyan nakoni tuku laptop ning ngendi lan bareng sapa tuku laptop anyar.

Ibu : “ Iki duite le kanggo tuku laptop aja di enggo tuku liyane lho!”

Riyan : “ Enggih bu, suwun njih bu niki artane”

Ibu : “ Kapan tuku laptop anyare lan karo sapa tukune?”

Riyan : “ Kula tumbas laptop kalih Wisnu benjing dinten ahad enjing”

Sawise iku pas dina minggu esuk, Riyan diparani Wisnu ngejak tuku laptop bareng. Riyan lan Wisnu banjur budhal menyang toko elektronik sing ana ing kutha.

Wisnu: "Riyan, apa kowe wis ngerti arep tuku laptop sing model apa?"

Riyan : "Iya, aku wis ngincer laptop sing spesifikasine apik lan awet kanggo sekolah lan kuliah mengko."

Nalika tekan toko elektronik, Riyan lan Wisnu mriksa macem-macem laptop sing didol ing kono. Sawise nyilihake spesifikasi lan nimbang-nimbang, Riyan pungkasane nemu laptop sing dikarepake lan cocok karo anggarane.

Riyan : "Iki laptop sing tak karepake, Wisnu. Spesifikasine apik banget lan bakal awet kanggo panggunaan jangka panjang."

Wisnu : "Yakin iki pilihan sing paling apik, Riyan?"

Riyan : "Iya, aku wis nindakake riset sadurunge teka kene."

Sawise tuku laptop, Riyan bali menyang omah lan langsung nggunakake kanggo sinau. Dheweke banget seneng amarga saiki bisa sinau lan nindakake tugas-tugas sekolah kanthi luwih efektif. Ora suwe saka iku, sawijining dina nalika Riyan mulih sekolah, dheweke kaget banget amarga nemokake laptope ora ana ing mejan. Dheweke golek ing saindhenging omah nanging tetep ora ketemu. Riyan dadi bingung lan kuwatir banget.

Riyan : " Bu punapa ibu ngertos laptopipun kula wonten pundi kadosipun ical?"

Ibu : "Lho, mestine laptopmu ana ing meja belajarmu, Riyan."

Riyan : " Nggih bu nanging mboten wonten lan kula sampun pados dhateng pundi-pundi nanging mboten kepanggih."

Bapak lan Ibu Riyan uga dadi kuwatir lan ndhukung Riyan kanggo nyoba ngeling-eling kaping pungkasan dheweke nggunakake laptop iku. Nanging sawise suwe golek, laptop iku tetep ora ketemu. Riyan banjur ngrasa sedih lan nyuwun pangapunten marang wong tuane amarga ora bisa njaga laptop kanthi apik kaya sing dijanjekake.

Riyan : "Pak, Bu, kula nyuwun pangapunten. Kula mboten saged njagi laptop kados pundi ingkang sampun kula janji."

Bapak : "Riyan, kowe ora perlu ngrasa banget sedih. Kowe wis nyoba sing paling apik. Mungkin iki pelajaran kanggo luwih ati-ati maneh."

Ibu : "Iya, Le. Wong tuwa mung pengin kowe sinau saka kesalahan iki lan dadi luwih tanggung jawab."

Senadyan mangkono, wong tuwa Riyan tetep menehi semangat lan ndhukung supaya Riyan ora patah semangat lan tetep konsentrasi ing sekolah.

Bapak : "Riyan, kowe aja sedih. Kowe tetep pinter lan sregep. Wong tuwa bakal tetep ndhukung kowe."

Ibu : "Iya, Le. Mungkin saiki kowe kudu ngirit lan nabung dhisik kanggo tuku laptop anyar. Wong tuwa bakal mbantu, nanging kowe uga kudu usaha."

Riyan : “Enggih bu kula niatake ngirit lan nabung kagem tumbas laptop melih”

Riyan banjur mutusake kanggo kerja keras lan nabung supaya bisa tuku laptop anyar. Dheweke nyoba nggolek kerja sambilan lan ngirit dhuwit sangu kanggo nambah tabungane.

Riyan : "Wisnu, aku kudu nabung kanggo tuku laptop anyar. Aku arep nyoba kerja mangkane maaf yen pirang sasi iki aku gak iso dolan bareng kowe ndisik."

Wisnu : "Aku ngerti, Riyan. Aku bakal mbantu kowe. Yen butuh bantuan, kowe bisa ngomong karo aku."

Riyan : "Matur nuwun, Wisnu. Aku yakin yen aku kerja keras, aku bakal bisa tuku laptop anyar maneh."

Saben dina, Riyan kerja keras ora mung ing sekolah, nanging uga ing gaweyan sambilane. Dheweke nyoba kanggo tetep konsentrasi lan ora ninggalake tugas-tugas sekolah. Sawise sawetara wulan, Riyan pungkasane bisa nglumpukake cukup dhuwit kanggo tuku laptop anyar. Dheweke ngrasa bangga amarga bisa ngatasi masalah kasebut kanthi usaha dhewe lan ndhukung saka wong tuane.

Riyan : "Pak, bu kula sampun kasil ngempalaken arta kangge tumbas laptop enggal."

Bapak : "Wah, bagus Riyan! Kowe wis kerja keras lan bapak seneng karo usaha kowe."

Ibu : "Iya, Le. Kowe wis nuduhake tanggung jawab lan tekad sing kuat. Ibu seneng banget."

Riyan banjur tuku laptop anyar lan janji bakal luwih ati-ati kanggo njaga barang-barange. Dheweke luwih ngerti pentinge tanggung jawab lan usaha keras kanggo nggayuh tujuane.

Riyan : "Pak, Bu, matur nuwun sanget kagem dukunganipun. Kula janji bade njagi laptop niki kaliyan sae lan migunakaken kagem sekolah."

Bapak : "Wes Riyan, Bapak ora mbutuhake janji maneh. Sing penting kowe tetep tanggung jawab lan sregep."

Ibu : "Iya, Le. Ibu percaya karo kowe."

Sawise kedadeyan kuwi Riyan ngati-ati banget njaga barang sing di duweni supaya ora ngecewakake wong tuwane