"En nesten pinlig affære"

Mobbing er et ekstremt viktig tema i vår tid. Mange blir mobbet for forskjellige ting og det kan ofte gå alt for langt for den som blir mobbet. Novellen, "En nesten pinlig affære" som Johan Harstad skrev i 2001 i novellesamlinga "Herfra blir du bare eldre", gitt ut av Gyldendal forlag, tar han opp hvordan en gutt som skrev dagbok da han var liten, tilslutt måtte ljuge ovenfor seg selv om hva som skjedde i hele barndommen sin. Han tar opp hvor forferdelig det kan gå for offeret og hvorfor ofrene ofte ikke gjør noe med det.

Novellen består av tre deler, selv om den i seg selv ikke er delt inn i noen. Den første delen er om mannen som finner igjen dagboka si oppe på loftet. Hele denne delen er skrevet nå-tid og i ett, med bare kommaer som skaper små pauser. Dette kan være for å kjapt beskrive hva som skjer og fortelle ting som ikke er viktige, men som gjør historien mer levende. Det kan også være fordi Harstad ønsker å få frem hvor glad og oppspilt hovedpersonen er over at faren ikke hadde funnet dagboka hans og kanskje også over at han selv hadde funnet den igjen. Harstad ønsker kanskje å skape en litt lettere stemning over denne første delen av historien.

Den neste delen er et referat fra dagboken. Den er skrevet i kursiv for å understreke at det er nettopp fra dagboka. Det kan også være for å gi et inntrykk av at det er en litt gammel tekst, siden mange forbinder kursiv og gammel skrift. Den er, i motsetning til den første delen, skrevet i fortid, siden alle dagbøker er beskrivelser av noe som har skjedd. Hele denne teksten er skrevet på en veldig overfladisk og voldsom måte som ikke virker som den kan ha kommet fra en av mobbernes synsvinkel. "(…)*Vi slår den nye gutten nesten hvert eneste friminutt. Jeg tror vi liker det.* / (…) *Vi sovner om kvelden, hver for oss på rommene våre. Da er vi sinte, glade for at vi ikke er han.*"

Den siste delen er vi tilbake i hodet til mannen. Ha skildrer hvordan han har fått en dårlig følelse etter å ha lest teksten. "(…) men den metalliske smaken som jeg nesten alltid hadde i munnen den gangen." Tilslutt må han tenke tilbake på hvor forferdelig han hadde det. Forfatteren gir ikke informasjonen, om at det er mannen som er mobbeofferet, fra seg, før helt til slutt, fordi han ønsker å skape en overraskelse og han ønsker å gi leserne en grunn til å lese videre.

Hovedpersonen er den eneste personen vi får vite noe særlig om i novellen. Han var som liten en ung gutt som nettopp hadde flyttet til et nytt sted og begynt på ny skole. Han er . Der ble han mobbet, men han sa ikke ifra om det. Han ønsket å virke sterk og modig selv om det ødela barndommen hans. Han beskriver seg selv indirekte som en helt vanlig gutt som er akkurat som alle de andre. "(…) *og han gråter ikke, for han er ingen spjæling / Han er akkurat som oss.*" Igjennom dagboka prøver gutten å sette seg inn i mobbernes sted og se for seg hvordan deres liv er. Han ønsker også å skape en flask barndom så han kan vise til at han hadde det helt greit i barndommen og at han tilslutt kanskje tror det selv. "(…) hvorfor jeg tilslutt måtte juge, for meg selv, innerst inne."

Som voksen virker han som en helt normal person. Faren har nylig ryddet på barnerommet hans og heldig vis for hovedpersonen vår har han ikke funnet dagboken til sønnen. Han leser fra boka, og mens han leser kommer nok mer og mer av fortiden hans tilbake i minnet. Ting som han hadde fortrengt og glemt. Først om kvelden tør han huske tilbake til hvor forferdelig han hadde det på skolen og med seg selv.

* Johan Harstad har valgt å skrive den første og siste delen av novellen i normal skrift fordi den er i nåtid. Den midtre delen er skrevet i kursiv for å understreke at det er nettopp fra dagboka. Det kan også være for å gi et inntrykk av at det er en litt gammel tekst, siden mange forbinder kursiv og gammel skrift. Den er, i motsetning til den første delen, skrevet i fortid, siden alle dagbøker er beskrivelser av noe som har skjedd.

* Harstad har skrevet hele den første delen i nå-tid og i ett, med bare kommaer som skaper små pauser. Dette kan være for å kjapt beskrive hva som skjer og fortelle ting som ikke er viktige, men som gjør historien mer levende. Det kan også være fordi Harstad ønsker å få frem hvor glad og oppspilt hovedpersonen er over at faren ikke hadde funnet dagboka hans og kanskje også over at han selv hadde funnet den igjen. Harstad ønsker kanskje å skape en litt lettere stemning over denne første delen av historien.

Denne novellen gjorde sterkt inntrykk på meg. Han skildrer hvordan mobbing kan drive en person så langt at en ikke engang klarer å tenke på det. Det er en situasjon som ikke alle kan finne seg igjen i, men alle kan sette seg inn i situasjonen fordi den er så bra beskrevet, akkurat som om Harstad har opplevd det selv.