Dronning Ragnhild drøymde store draumar; ho var ei klok kvinne. Ein gong drøymde ho at ho stod i hagen sin og tok ein torn or serken; og medan ho heldt i tornen, voks han til ein stor tein, så den eine enden nådde ned i bakken og røtte seg med det same, og den andre enden av treet nådde høgt opp i lufta. Deretter syntest ho treet var så stort at ho snautt kunne sjå til topps på det, det var overlag tjukt. Nedste luten av treet var raud som blod, og leggen oppetter var fager og grøn; men greinene var snøkvite. Det var mange store kvistar på treet, somme langt oppe, somme lenger nede. Greinene på treet var så store at ho syntest dei breidde seg ut over heile Noreg og endå lenger.

Dronning Ragnhild drømte betydningsfulde drømme; hun var vel begavet. En af hendes drømme var sådan, at hun så sig stå i sin have og fjerne en torn fra sin kjole. Mens hun holdt tornen, voksede den, så den blev en stor stikling, hvis ene ende stak i jorden og straks blev rodfast, hvorpå den anden ende af træet hurtigt løb i vejret. Nu forekom træet hende så stort, at hun ikke havde overblik over det; det havde en umådelig omkreds. Den nederste del var rød som blod, men længere oppe var det smukt grønt og trækronen var hvid som sne. Træets grene var meget store; nogle sad højt oppe, andre længere nede. Træets forgrening var så vældig, at den syntes hende brede sig over hele Norge og endnu videre.

Drottning Ragnhild drömde stora drömmar; hon var en mycket klok kvinna. En av hennes drömmar var denna. Hon tyckte, att hon stod i sin trädgård och tog en törntagg ur sin underklädnad. Medan hon höll den i sin hand, växte den så, att den blev till ett stort träd; den ena änden nådde ned till jorden och slog strax rot där, den andra sträckte sig högt upp i luften. Snart syntes henne trädet så stort, att hon knappt kunde se över det; det var också övermåttan tjockt. Den nedersta delen av trädet var röd som blod, men längre upp var stammen fagert grön, och uppe i grenarna var trädet snövitt. Det fanns många stora kvistar på trädet, somliga längre upp, andra längre ned. Dess grenar voro så stora, att de tycktes henne utbreda sig över hela Norge och ännu vidare omkring.

Ragnhildr dróttning [dreymði](https://www.vgskole.no/teachers/norsk/spraak/norront/spes_svake_verb.php) drauma stóra; [hon](https://www.vgskole.no/teachers/norsk/spraak/norront/norroentsprk.php#perspron) [var](https://www.vgskole.no/teachers/norsk/spraak/norront/norroentsprk.php#sterke) [spǫk](https://www.vgskole.no/teachers/norsk/spraak/norront/norroentsprk.php#uomlyd) at viti. [Sá](https://www.vgskole.no/teachers/norsk/spraak/norront/norroentsprk.php#paapekende) var einn draumr [hennar](https://www.vgskole.no/teachers/norsk/spraak/norront/norroentsprk.php#perspron), at hon Þóttist vera stǫdd [i](https://www.vgskole.no/teachers/norsk/spraak/norront/norroentsprk.php#preposisjoner) [grasgarði sinum](https://www.vgskole.no/teachers/norsk/spraak/norront/norroentsprk.php#kongruens) ok [taka](https://www.vgskole.no/teachers/norsk/spraak/norront/norroentsprk.php#sterke) þorn einn ór serk sér; ok er hon helt á, þá [óx](https://www.vgskole.no/teachers/norsk/spraak/norront/norroentsprk.php#sterke) [hann](https://www.vgskole.no/teachers/norsk/spraak/norront/norroentsprk.php#perspron) svá, at þat [varð](https://www.vgskole.no/teachers/norsk/spraak/norront/norroentsprk.php#sterke) teinn einn mikill, svá at annarr endir tók [jǫrð](https://www.vgskole.no/teachers/norsk/spraak/norront/norroentsprk.php#brytning) niðr ok varð brátt rótfastr, en annarr endir trésins tók hátt i loptit upp. Þvi næst sýndist henni [tréit](https://www.vgskole.no/teachers/norsk/spraak/norront/norroentsprk.php#eba) svá mikit, at hon fekk varla sét yfir upp; þat var furðu digrt. Hinn neðsti hlutr trésins var rauðr sem blóð, en þá leggrinn upp fagrgrœnn, en upp til limanna [snjóhvítt](https://www.vgskole.no/teachers/norsk/spraak/norront/norroentsprk.php#brytning). Þar váru kvistir af trénu margir stórir, sumir ofar, en sumir neðar; limar trésins váru svá miklar, at henni þóttu dreifast um allan Noreg, ok enn víðara.

Ragnhild, who was wise and intelligent, dreamt great dreams. She dreamt, for one, that she was standing out in her herb-garden, and she took a thorn out of her shift; but while she was holding the thorn in her hand it grew so that it became a great tree, one end of which struck itself down into the earth, and it became firmly rooted; and the other end of the tree raised itself so high in the air that she could scarcely see over it, and it became also wonderfully thick. The under part of the tree was red with blood, but the stem upwards was beautifully green and the branches white as snow. There were many and great limbs to the tree, some high up, others low down; and so vast were the tree's branches that they seemed to her to cover all Norway, and even much more.