Oppgåve 1

Spør du ein etnisk nordmann om han er stolt over sitt eiget land, så vil svaret ved nesten kvart einaste tilfelle være eit klinkande klart ja. Det er mange forskjellege årsaker og oppfatningar om kva som gjer hos denne klare nasjonale tilhøyringa Vi marsjerer i takt til nasjonalsongen samtidig som vi syngar i kor og viftar stolt med flagga vårast den syttande mai. Nesten kvar einaste nordmann har prøvd å gå på ski, og dei beste skiløyparane vårast står øvst på pallen støtt og stadig. Noreg er eit veldig velståande samfunn kor det er mogelegheiter for nesten kvar einaste person til å utfolde seg og følgje sine eigne drøymer.

I Bjørnstjerne Bjørnson sitt dikt «Norsk sjømands-sang» som ble utgjeve i 1870 så heidrar han den norske sjømannen. Sjømannen blir i diktet beskriven med eigenskapar som modigheit, kløkt, hardbarka og hardtarbeidande, som er eigenskapar som er veldig sentrale for den norske tilhøyrselen. Forfedrane vårast var vikingar. Dei drog ut på vikingtokt kor dei reiste på opne farevann utan nokon GPS eller liknande for å vise vegen. Vikingane måtte bruke modigheita, klokheita og styrken sin når dei gjekk til kamp mot andre. Vikingane skapte eit bilete av det ur-norske, og eigenskapane som høyrar med.

Fleire av disse eigenskapane er noko dei aller fleste nordmenn liker å assosiere seg med, sjølv om dei ikkje nødvendigvis må bekymre seg for å ha nok mat på bordet. Det blir danna ein stoltheit til idealet om å vere ein hardtarbeidande norsk borgar. Enten det omhandlar å streve heime på garden og sørge for at avlingane blir best mogeleg kvart einaste år, eller å arbeidde hardt på kontoret i byen. Det er nemleg den hardtarbeidande nordmannen som er med på å ivareta velferd ordningane ved å betale skatt. Dersom du spør ein utlending om kva som verkar best med å leve i Noreg, så er høgst sannsynleg svaret den gode levestandarden. Den gjev hos moglegheita til å gjere det vi likar aller best.

Naturen er ein ekstremt viktig del av den norske æra. Dei store høge fjella som blir dekket med snø under den kalde tida, dei djupe fjordane og dei flotte isbreane. Levestandarden vi har i Noreg gjev nordmenn mogelegheita til å oppleve dei flotte naturopplevingane landet har å by på, og dei fleste nordmenn har eit nært forhold til naturen. Det kan vere alt i frå ein lita tur i nærområdet eller fleire dagar på hytta med fleire utfluktar på ski eller på beina. Naturen gjer noko med haldningane til nordmenn. Vanlegvis er vi ikkje veldig imøtekommande ovanfor fremmande personar på gata, men når vi er på tur seier vi ofte hei til dei vi møter på vegen. Stoltheita vi har til naturen gjer hos veldig engasjerte innanfor idrett, spesielt idrett med ski på beina.

Uttrykket «Nordmenn er født med ski på beina» er noko dei aller fleste nordmenn står sterkt ved. Derfor står det veldig mykje ære knytt til verdens meisterskap og olympiske meisterskap for nordmenn. Under kvart einaste meisterskap er det ein nordmann som står øvst på pallen i ein øving, og ofte i fleire øvingar. I artikkelen «Det vil være et mirakel på snø» av Stein Ove Haugen skrivar han om kva for eit mirakel det vil vere om Noreg ikkje vinn stafetten på den kvinnelege sidan. Derfor forventast veldig mykje frå våre utøvarar, og presset er enormt. Noko anna enn siger er eit stort nederlag, og det ein heil nasjon blir skuffa. Derimot så er dette presset særeiga til langrenn, og i andre idrettar er det ikkje vanleg.

I Per Kristian Haugen si artikkel «Borat sårer nasjonens stolhet» utgjeve i Aftenposten i 2013, blir det presentert korleis kasakhstanarar blei krenk av ein film som negativt omtalte deira kultur og samfunn. Nordmenn er veldig stolte ovanfor sin eigen kultur og vårast tradisjonar, som f.eks. nasjonaldagen vårast og bunader. Derfor er det eit sannsyn for at æra til den norske befolkninga hadde blitt krenkt, dersom nokon gjekk til angrep på våre syttande mai tradisjonar. Noreg har også ei veldig stor æra knytt til dei gode levekårane vårast, og det er ein prestisje for Noreg å vere øvst på lista om levekår. Derfor kan det vere ein stor knekk i æra om vi faller langt ned på denne lista.

Derimot så er det nok mange som også klarar å sjå på krenkinga med eit helt anna syn, som Bulat Atabajev. I staden for å ta seg nær av krenkinga ser han heller på det med eit helt anna perspektiv. Filmen som krenka Kasakhstan gav nemleg mykje merksemd til nasjonen, og deira utvinning av olje og gass, og deira gode økonomiske utsiktar. Eg trur mange nordmenn har eit like avslappa forhald til vår nasjonale stoltheit, akkurat som Bulat Atabajev. Krenking av for eksempel bunadene våre kunne også gitt stor merknad verden rundt for den flotte tradisjonen og nasjonaldagen vår.

Noreg sin ære og stoltheit er viktig og samlande for nasjonen vår. Det gir hos ein distinkt kjensle av å vere ein del av det norske samfunn. Denne kjensla kan både krenkast og tryggjast frå ulike meiningar og haldningar andre menneska har til vårast nasjon. Derimot så er måten vi taklar denne ærekrenkinga kva som bevis om vi verkeleg har trua på vår eiga nasjon eller ikkje.