Dikt av Olav Aukrust (1883–1929), frå *Himmelvarden* 1916

|  |  |
| --- | --- |
| Ei naki grein  Ei naki grein med blodraud bær  og ei som bladrik blømer,  på kvar sin måte fagre er  for den som kjærleg dømer.  Den eine gjev sin ange, ho,  der ljuv ho ligg og blømer.  Den andre gjev sitt hjarteblod  når lauv for haustvind rømer.  Den eine skin og strålar, ho,  den andre brenn og mognar  og gjev til sist sitt hjarteblod;  der tung av bær ho bognar.  \*  Eg gav deg den med blomar på.  Eg gjev deg den med bæri.  Kven rikast er vil du få sjå  litt lenger fram på ferdi.  Trøyst  Kald eller varm  raud hell som daud –  eg er då ‘kje arm,  eg er då ‘kje heilt upp snaud:  eg eig då mi namnlause naud.  Ein greider seg langt  som lèt slikt vera trøyst . . .  Men ein nyttar då mangt  som skal rope med utropa røyst,  når ein kjenner ein *lyt* ha ei trøyst.  \*  Ein finn på so mangt  i draumar og dikt.  Ja, ein tøygjer seg langt,  når eins liv er ubytneleg rikt  på saknad og sorger og slikt . . . | Eg undrast  Eg undrast på um den som sjølv sit glad og varm og raud, hev hugen djup og hjarta for eit rop i høgste naud.  Ei medels sorg, ei høveleg, ei mild ei og med måte, ho gjer då hjarta berre godt, det gjer so godt få gråte.  Di ljuvar vert det etterpå. Ein turkar tår av kinn – og blank og fjåg som aldri fyrr til gleda går ein inn.  Den gjerdi er så gamall, ho, og du – du er so ung … Og verdi er så fager, ho, – og sorgi er so tung.  Brigde  Hugbòd som fyrr leika hauk over hauk i storstilla blå og solblanke ned over tankane strauk, er ingen stad høyre hell sjå.  Stride som strålande kvæde dei kvad og lyste seg leid. No er det att berre burtblåsne blad ein haustdag på villande heid.  \*  Mjukar enn myrull som voggar i vind langt inn i fjell, er minni som sviv gjenom mannasinn ein skybleik og blåsande kveld.  brigde – endring, omskifte  hugbod – førevarsel |