# Langsvarsoppgave 4, skriveramme med læreren sin modelltekst

|  |
| --- |
| Vedlegg: Utdrag fra Bli hvis du kan, reis hvis du må av Helga Flatland.  **Gjør rede for situasjonen i utdraget. Skriv en tekst der du reflekterer rundt hvordan forventninger fra andre kan prege valg vi tar i livet.**  *Kommentar: Oppgaven er todelt. I første del skal du forklare hva som skjer i utdraget. I andre del kan du bruke egne erfaringer. Lag overskrift selv.* |

Blått = Tekstbinding

Rødt = Tilvising til diktet/ sitat

|  |  |
| --- | --- |
| Overskrift. Kan med fordel skrives til slutt  **Innledning:**  Presenterer teksten og forfatteren. Kort om situasjonen i tekstutdraget  (innhold og tematikk)  **Gjør rede for situasjonen i utdraget.**  Viser til teksten.  **Refleksjon:**  Reflektere over hvordan forventninger fra andre preger valg  Forventninger fra foreldre  Forventninger fra venner    **Avslutning/ konklusjon** | DET ER DITT LIV  Foreldre har forventninger til hvordan vi skal leve livene våre og hvilke valg vi skal ta. Dette skriver Helga Flatland om i «Bli hvis du kan, reis hvis du må» (2010). Utdraget skildrer en episode fra en julaften, og det understreker hvor viktige tradisjoner og forventninger er. I denne teksten handler det dessuten om en gård som skal overlates til neste generasjon, og det gjør det ikke noe lettere å bryte med forventningene.  Jeg-personen har bestemt seg for å reise til Afghanistan etter militæret. Dette er det tydeligvis vanskelig for han å fortelle til faren. Han går og tenker på hvordan han skal få sagt det, og han ser for seg rynken i panna til faren når han får vite om planene. Fordi hodet til jeg-personen er så fylt av dette, ramler ordene ut av han på det verste tidspunktet en kan tenke seg. De skal ha julemiddag, og faren holder på å skjære opp ribba. Overraskelsen og det dårlige tidspunktet gjør at faren også svarer uten å tenke seg om. «Han har aldri sagt det så tydelig, han har aldri formulert sine forventninger om gården og meg på den måten», tenker jeg-personen når den første reaksjonen fra faren er «men hva med gården?»  Jeg tror at forventninger fra foreldrene kan føles veldig tydelige selv om det ikke er satt ord på dem. På en gård er det selvsagt en forventning om at noen av barna, helst den eldste, skal overta og drive gården videre. Det er det lange tradisjoner for i Norge. De fleste av oss har mye større valgmuligheter enn det, men vi kan likevel kjenne på forventninger og i stor grad la valgene våre styres av dem. Det kan handle om å velge en utdanning og en jobb som foreldrene syns er bra, og det kan handle om en skal gifte seg, få barn og føre tradisjoner videre.  Å bestemme seg for linje på videregående skole er et av de første valgene vi må ta på egen hånd. Noen foreldre syns at bare studiespesialisering er bra nok, og de tror at det er det beste valget for framtida. Noen av vennene mine fra ungdomsskolen har gitt etter for presset og begynt på studiespesialisering uten at de hadde lyst til det. Jeg mener at det er et valg ungdommer må få ta selv. Hvis du har lyst på et mer praktisk yrke, er det ikke så fristende å bare jobbe med teori hver dag, og resultatet blir kanskje ikke så bra.  Noen kan kjenne på sterke forventninger fra venner og andre ungdommer. Sosiale medier viser oss nesten alltid den beste og mest vellykkete siden ved «alle» andre, og vi kjenner på at vi selv skal leve opp til forventninger om å være pene, slanke og flinke til det meste. Helst skal vi også reise til spennende steder, og vi skal ha kjærester og være populære. Dette kan bli slitsomt for dem som syns at de ikke greier å leve opp til forventningene.  Heldigvis kan vi stort sett bestemme over oss selv i våre dager. Det kan være litt tøft, men vi kan selv bestemme både utdanning, kjæreste og hvordan vi vil leve livet vårt. Det er ikke alle steder i verden at ungdommer er så heldige. |