Nutid - > Dåtid -> Nutid/Framtid

Alternativ 1 – berätta en historia i jag-perspektiv

Ute skiner solen och skapar skuggor på den vårvarma marken. Själv är jag kall. När jag tänker på det som varit känns den här världen grå. Jag är så ensam här, men idag förenas vi. Jag har bestämt mig. Min längtan tar över alla tankar. Idag är det precis två år sedan du togs ifrån mig.
 Jag minns det som igår när du plötsligt försvann. Jag stod på centralstationen och skrev till dig. Vi kom överens om att mötas upp. Allt var som vanligt. Ännu en fredag som skulle spenderas med popcorn i soffan framför teven. Här vändes mitt liv upp och ner.
 Plötsligt hördes skrik från ovan. Det var först senare jag skulle få veta att det kom från Drottninggatan.
 Nyheten om dig kom ett dygn senare. Min värld rasade.
 Nu känner jag ändå frihet, en lättnad. Jag känner ett lugn när jag står här vid kanten.
 Någon ropar. Ropar de på mig? En lurvig labrador dyker upp bredvid mig. Den stannar tvärt och slutar flämta när den ser upp på mig. Vi ser in i varandras ögon i vad som känns som en evighet. Plötsligt står en kvinna bakom hunden. Det kopparröda håret glänser i solen. Hon ler mot mig, jag ler tillbaka.

**Annas anteckningar till Leila:
En grå värld, solen skiner och skapar skuggor, en överbyggd gångbro i trä, ensam man, höger hand på räcket, svart kavaj, balkar, barrträd står stilla, knuten näve, klotter, fackverk, lång bro, bultar, på väg, solglasögon, känslan är kall trots att solen skiner**

Alternativ 2 – berätta en historia ur ett allvetande perspektiv

Ute skiner solen och skapar skuggor på den vårvarma marken. En man är kall. När han tänker på det som varit känns världen grå. Han är så ensam här, men idag förenas de. Han har bestämt sig. Hans längtan tar över alla tankar. Idag är det precis två år sedan hon togs ifrån honom.
 Mannen minns det som igår när hon plötsligt försvann. Han stod på centralstationen och skrev till henne. De hade kommit överens om att mötas upp. Allt var som vanligt. Ännu en fredag som skulle spenderas med popcorn i soffan framför teven. Här vändes hans liv upp och ner.
 Plötsligt hördes skrik från ovan. Det var först senare han skulle få veta att det kom från Drottninggatan.
 Nyheten om henne kom ett dygn senare. Hans värld rasade.
 Nu känner han ändå frihet, en lättnad. Han känner ett lugn när står där vid kanten.
 Någon ropar. Ropar de på honom? En lurvig labrador dyker upp bredvid mannen. Den stannar tvärt och slutar flämta när den ser upp på honom. De ser in i varandras ögon i vad som känns som en evighet. Plötsligt står en kvinna bakom hunden. Det kopparröda håret glänser i solen. Hon ler mot mannen, han ler tillbaka.

**Annas anteckningar till Leila:
En grå värld, solen skiner och skapar skuggor, en överbyggd gångbro i trä, ensam man, höger hand på räcket, svart kavaj, balkar, barrträd står stilla, knuten näve, klotter, fackverk, lång bro, bultar, på väg, solglasögon, känslan är kall trots att solen skiner**

Alternativ 3 – skriv en gestaltande text

Världen är grå. Solen skiner på den långa, gamla gångbron i trä. En ensam man, i svart kavaj, går på den överbyggda delen av bron. Han knyter sin hand. Runt omkring står barrträden stilla och väntar på regnet.

**Annas anteckningar till Leila:
En grå värld, solen skiner och skapar skuggor, en överbyggd gångbro i trä, ensam man, höger hand på räcket, svart kavaj, balkar, barrträd står stilla, knuten näve, klotter, fackverk, lång bro, bultar, på väg, solglasögon, känslan är kall trots att solen skiner**