Kommentert tekst – eksempel 2B

Dette svaret fekk 5 på eksamen.

Eleven viser norskfagleg kompetanse mellom anna ved at kortsvaret er INFORMATIVT. Det viser særs god bruk av FAGKUNNSKAP om sagasjangeren, og det inneheld RELEVANTE DØME frå tekstvedlegget.

Langsvaret inneheld GRUNNGITTE SYNSPUNKT, SJØLVSTENDIGE REFLEKSJONAR og FUNKSJONEN TIL VERKEMIDLA blir godt forklart. FAGUTTRYKK blir brukt presist.

Båe svara har gjennomgåande eit VARIERT SPRÅK både på setnings- og ordnivå.

Svara har GOD STRUKTUR. Kortsvaret kunne vore tent med betre avsnittinndeling.

Vedlegg:  Utdrag fra Soga om Gisle Sursson, side 8

Skriv en informativ tekst der du forklarer hvorfor den vedlagte teksten er typisk for sagalitteraturen. Bruk konkrete eksempler fra tekstvedlegget.

Kommentar: *Du skal vise gjennom eksempler at du har kunnskap om form og innhold i norrøn litteratur. Bruk relevant fagspråk.*

DEL A – Kortsvarsoppgåve

Soga om Gisle Sursson

Sagalitteraturen er ein del av den norrøne litteraturen. Den inneheld blodige og dramatiske forteljingar om dei norske kongane, heltane frå eddadiktinga og store slekter frå Island og Norge (kjelde 1). «Soga om Gisle Sursson» handlar logisk nok om Gisle, ein utifrå djerv mann som er lyst fredlaus på grunn av drap. Øylov Grå har tatt på seg å hemne drapet mot betaling. Dramaet som utartar seg er av blodig sort, akkurat slik sagalitteraturen er kjend for å vere. Med eit sparsamt bruk av miljø- og personskildringar, er det dei viktige og dramatiske høgdepunkta som dominerer hendinga. Eit av dei viktigaste verkemidla i sagaen er litotes, som er å skildre dramatiske hendingar som om dei er heilt alminnelege. «Dei la då til han med spyda så innvolane hans fall ut, men han sveipte innvolane og skjorta inn til seg og batt om nedantil med reipet». Som eit viktig særpreg ved sagalitteraturen kjem det ein slåande replikk rett før Gisle fell om, her i form av eit kvad: «... Eg ved godt mot er, Enda om sverdeggar vel smidde, meg sårar. Sverd lærte far meg å tole!». Han beheld med dette både ære og styrke, og viser at han ikkje er redd for døden. Om Gisle står det også: «... han veik aldri unna, og ikkje såg dei at det siste hogget hans var svakare enn det første.» Forteljinga er skrive med ein autoralt refererande synsvinkel, forfattaren står på utsida og personane vert presentert gjennom handling og replikkar.

Kjeldeliste:

Soga om Gisle Sursson, Landslaget for Norskundervisning (LNU) 2003. Omsett til norsk av Jan Ragnar Hagland. Utdrag, språkleg tilrettelagd

Kjelde 1: Eide, Ove & Schulze, Anne-Marie m/flere (2014) Intertekst (1. utgave, 1 opplag) © Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke As (s. 146)

Eide, Ove & Schulze, Anne-Marie m/flere (2014) Intertekst (1. utgave, 1 opplag) ©

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke As (s. 156-159)

DEL B - Langsvarsoppgave

Vedlegg: − Erna Osland: «Mikke Mus», side 12–13

Tolk novella.

Kommentar: *Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen de har, og begrunne dine egne tanker om teksten. Bruk relevant fagspråk.*

Tolking av novella Mikke Mus

«Mikke Mus» skrive av Erna Osland er gitt ut av Det norske Samlaget i 2004. Novella handlar om brorskap, medmenneskelegdom og å passe på kvarandre.

Tore er åtte år og veslebror til Tomas som er atten. Ei natt høyrer Tore lyden av nokon som græt inne i huset, og han vert nysgjerrig på kvar lyden kjem frå. Då han oppdagar at det er Tomas som gret, ønsker han trøste broren. Det viser seg å ikkje vere så lett, for Tomas vil ikkje vise Tore at han er lei seg. Likevel finn Tore ein måte å kome inn til broren på, til slutt.

Forfattaren tar oss med rett inn i handlinga, utan noko skildring eller forklaring innleiingsvis. «Midt på natta er det han høyrer den. Gråten» ei klassisk byrjing på ei novelle, som er rett på sak eller in medias res som det heiter på fint. Handlinga er kronologisk, slik at handlinga er skrive ned i den rekkjefølgja det skjedde. Det er ein tredjepersons forteljar, med innblikk i vesle Tore sine tankar. Me får ikkje vite noko anna enn det som Tore ser, høyrer og tenker, men me «ser» alt ovanfrå. Forfattaren tek oss med inn i åtte-åringen sin verden, og me får innsikt i kor viktig storebror er for vesle bror. Det skjer eit vendepunkt i novella når Tore finn ut at den som græt og er lei seg eller redd, er den store og streke broren. Då ønsker Tore at det er han som er stor og sterk og kan løfte han opp og snurre han rundt.

Hovudpersonane i denne forteljinga er som nemnt brørne Tore og Tomas. Me får vite at dei er åtte og atten år, Tore har ei Mikke Mus-klokke og Tomas køyrer bil og har kjærast. Ein får inntrykk av ein god relasjon dei i mellom, og at dei er svært glade i kvarandre. «...Han løftar Tore høgt opp i lufta og snurrar han rundt», ein kan sjå for seg at dette er ein gledeleg og leiken gest. Personskildringane i novella er både direkte og indirekte. Me får direkte personskildring av Tomas, på måten Tore ser han på. «Tomas – som er så god til å fortelje vitsar, så fæl til å kitle og så sterk at han kan hive Tore opp i lufta». Tore verkar som ein glup unge, han er nysgjerrig som ungar flest, men han visar også omsorg for dei han har rundt seg. Han ønsker ikkje berre å finne ut kven som græt, men han ønskjer også at Tomas skal slutte å gråte, og eg har mistanke om at det ikkje berre er fordi han synest det er plagsamt å bli vekt midt på natta. I tillegg så kjennest det kanskje utrygt at Tomas er lei seg, og han treng den tøffe storebror sin. Mor og far er også nemnt, men dei får ikkje vidare merksemd i forteljinga. Årsaka til det kan vere fleire. Både Tore, Tomas og foreldra er meir eller mindre statiske personar, sjølv om Tore si oppfatning av Tomas kanskje endrar seg med denne hendinga. Kanskje er det første gong han sansar at Tomas græt.

Det finst heller få direkte skildringar av miljøet eller korleis ting ser ut i novella, men me skjønar at handlinga går føre seg i ein heim. Korleis ting og personar ser ut blir i all hovudsak overlate til fantasien. Me møter brørne i to ulike settingar, på soveromma om natta og ved frukostbordet. Heile handlinga sluttar seg om denne mystiske gråten, der fokuset er på det som skjer brørne i mellom heller enn på for eksempel årsaka til at Tomas græt. Gutane søv på forskjellige rom, Tomas er atten år og køyrer bil og dei et frukost og drikk kaffi saman med foreldra. Dette tyder på at dei kan vere ein heilt vanleg gjennomsnittleg, norsk familie.

 Språket som er brukt i novella er nokså konkret og direkte, og minner oss om måten barn formulerer seg på. «Tomas – det er storebror. Han er atten. Sjølv er han åtte». Det passar fint i og med at handlinga skjer i livet til ein åtte-åring. Forfattaren har brukt mykje korte, ufullstendige setningar, som og kan vere med på å gje teksten eit barnleg preg. I tillegg til at det kan gi ei kjensle av at han er litt engsteleg, det er på ein måte litt disharmonisk. Samtidig så fortset dei korte setningane når Tore endeleg har fått Tomas under dyna si, og truleg er nøgd igjen.

Avsnitta er delt opp slik at kvar avsnitt representerer ei ny handling, eller «eit skritt vidare». I det første avsnittet høyrer Tore ein lyd, og han lurer på kor denne lyden kjem frå. I det andre avsnittet bestemmer han seg for å stå opp å sjå kven det er som græt, og i det tredje avsnittet ønskjer han å trøyste den som græt då han finn ut at det er storebror.

Tittelen på novella er «Mikke Mus», og me skjøner fort at den indikerer til ei klokke på nattbordet til Tore. Novella byrjar med at Tore ser på klokka, og det sluttar med at han ser på klokka igjen. Undervegs brukar forfattaren klokka til å vise korleis natte-minutta går mens Tore ligg vaken. Kvar gong klokka blir dratt fram, ligg Tore å ventar i tre minutt, lyttar, før han tenkjer eller gjer noko nytt. Det verkar som om desse tre minutta er ei fast rutine for Tore, kanskje har det ei spesiell tyding for han. Eit anna eksempel på gjentakingar er: «Tomas som har så sterke armar og mange vitsar» - vitsane, styrken og kitlinga er noko som blir nemnd gjentatte gongar i forteljinga. Tore er tydeleg begeistra for storebror sin, og me skjønnar at han ser veldig opp til han. Me kan også sjå kontrastar i novella, til dømes står det barske bilete Tore har av broren, i kontrast til den sårbare sida som han viser når han ligg og græt. Og Tore viser ei medkjensle og ein omsorg, som ein kanskje ikkje skulle forvente av ein åtte-åring.

Det er ei flott novelle som tek opp nestekjærleiken mellom to brør. Den eine broren er liten og ser opp til den store. Han fungerer som ei trygg hamn, som er stor og sterk. Novella viser oss at det er ikkje alltid slik at det er berre dei som er små som treng trøst, men at også dei store og sterke kan vere sårbare.

Kjeldeliste:

Osland, Erna (2004) «Mikke Mus», Nær nok, Det norske Samlaget

Kolberg Jansson, Benthe & E. Kristoffersen, Kristian m/flere (2008) Tema VG3 Norsk språk og litteratur (2. utgave, 3. opplaget) © 2003 Det Norske Samlaget

Eide, Ove & Schulze, Anne-Marie m/flere (2014) Intertekst (1. utgave, 1 opplag) ©

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke As