Bokrecension av misstankar

Jag har läst en bok som heter misstankar. Namnet på boken heter så eftersom det har hänt en massa konstiga saker och då misstänker man vad det kan vara. Den boken är väldigt spännande och när jag läser den så känns det inlevelse. En massa konstiga saker får mig att läsa vidare och det är det som jag ofta tycker är spännande.

Hans Erik Engqvist var en svensk författare som har skrivit trettio böcker och många av de var ungdomsböcker. Dessa ungdomsböcker är oftast spännande och handlar oftast om historiska händelser.

Det finns några huvudpersoner i den här boken. Huvudpersonerna är Urban, Urbans farfar, klassledaren Mats och den stökiga ungen Magnus.

Urban är en unge precis som de andra som går i sin klass. Han har en del egenskaper som att ibland ha vissa starka känslor om någonting. Till exempel när han upptäcker att hans pappa inte kunde följa med honom på hajk, många gånger har hans pappa sagt att han ska följa med men kom inte, Urban blev väldigt besviken. Den där känslan ser stark ut.

Den där stökiga ungen Magnus har en massa egenskaper, han gör en massa dumma saker som att smälla smällare och klistra moderatmärken på sossens bil. Det är vad andra ser på honom men det är egentligen inte hans riktiga egenskaper. Egentligen ville han bara ha lite roligt och ibland är han bara lite bortkommen. Dessutom har han vissa naiva tankar som att när Urban och Magnus är i skogen då har han hittat någonting i marken, i jorden, då sa Magnus att det inte kan vara något från bronsåldern eftersom det är bara Sverige som har bronsålder.

Urbans farfar var väldigt mystisk. Han ville ofta inte berätta någonting om vad som hände vid andra världskriget. Han ser misstänksam ut men det har gör var väldigt konstigt.

Den här boken handlar om att Urban och hans klasskompisar ska vara på en kanothajk vid Kornsjön som ligger på gränsen av Sverige och Norge men inget gick som det skulle. Klassledare var läraren Mats och Urbans farfar. De kom till sjön och de åkte kanot över sjön. På löpsedlarna på den andra sidan av sjön står det att det finns misstankar om att det finns en vildman.

De gjorde en lägerplats och skulle äta mat. Urban och hans stökiga klasskamrat Magnus, som var känd för att göra en massa dumheter, skulle hämta korv vid kanoterna nära sjön för att äta men de hittade ingen korv. Medan de gick tillbaka med tomma händer mötte de norrmän med en påse som såg likadan ut som en korvpåse. De kanske hade ätit upp dessa korvar. Vid lägerplatsen kom de tillbaka med ingenting och alla andra blev irriterade och skyllde mestadels på Magnus. Urbans farfar gjorde inte det och de alla fick äta något annat istället.

Efter en stund hade Urban och Magnus blivit uttråkad och gick ut i skogen en sväng. Men de hittade något hårt på väg tillbaka. Det var ett skelett. Det kan ju aldrig finnas ett skelett ute i skogen.

De träffade några norrmän och de ville berätta om skelettet, men norrmännen var inte så trevliga när de berättade om det. Allt det där måste ha gjort av den där konstiga vildmannen. Urban och Magnus kom tillbaka till lägerplatsen och frågar farfar vad som hände under andra världskriget, men farfar ville inte berätta ett ord om det.

En natt har Urban försvunnit. Farfar gav sig ut i skogen för att leta efter honom och kom inte tillbaka. Mats och andra elever delade upp sig för att leta efter dem och det gjorde dem. De var vid en kvarn. Vid just det kvarnen hade det bott en judisk mjölnare ,Franz Mildenbauer, som har blivit förföljd av de norska nazisterna. Han bosatte sig vid en kvarn men vissa säger att han blev dödad av nazisterna. Men plötsligt hördes det en fras som han brukade säga och ett gevärsskott hördes också. Farfar gick till honom och en till gevärsskott hördes, då kom farfar ut. Tänk om Urbans farfar var en norsk nazist? Urban trodde först han var det, men efter när farfar har berättat sin berättelse så verkar inte han vara en norsk nazist.

Dessa böcker som har skrivit utspelar sig oftast vid 50-talet, efter slutet av andra världskriget. Det är ganska lätt att veta eftersom de brukar prata om att andra världskriget redan har varit för inte så långt sedan. Dessutom kan det finnas en massa ålderdomliga uttryck. Till exempel finns det några ord som är ålderdomligt som ”utomordentligt”, ”ofullbordat” och ”frenetisk”. Sådana ord säger man inte idag, därför är det väldigt lätt att upptäcka.

Språket i den här boken är ibland ålderdomligt, men det finns en massa slangord och svordomar och andra modernlika ord förekommer i den här boken, oftast i ungarnas prat. Dessa ord är sådana ord som vi än idag använder vardagligt, när man pratar till kompisar. Trots att det finns ganska många moderna ord så har boken ändå en gammal stil. Det kan man ibland upptäcka när man läser. Till exempel finns det en mening som ser ut så här: «För klass 6 B innebar mysteriet med den försvunna korven att det blev saft och bullar istället.» Den meningen låter verkligen inte som om man har skrivit den idag.

Den här boken har verkligen givit mig en massa upplevelser och vissa känslor och tankar. Dessa upplevelser är väldigt spännande och vissa olösta mysterier får mig att läsa vidare. Till exempel när Urban och Magnus inte har hittat korven vid kanoterna så blev alla väldigt galna förutom farfar. Det är väldigt konstigt. När Urban vill fråga om vissa saker som har hänt i andra världskriget då ville farfar inte prata ett ord om det. Märkliga mysterier har förekommit. Sådana upplevelser tycker jag att det är väldigt spännande.

Den här boken har också gett mig känslor och tankar. I den här boken är det ofta ganska enkelt att känna hur de personerna känner eftersom i boken beskrivs ibland känslorna ganska tydliga och ibland kan det också vara så att tankarna hur personerna tänker skrivs i texten, då jag vet hur de tänker och i sådana tankarna så finns ibland också vissa känslor. Dessutom har jag fått en massa tankar från vissa konstiga saker som jag funderar nu också. Det verkar inte vara en slump att farfar har valt den platsen och gjorde att hela klassen har hittat den där personen Franz Mildenbauer, den judiska mjölnaren,