**Dragsetvisa**

**Melodi «O kiere Siel, frygt aldrig meer»**

*(Fra boka "Kring ein fjord" av Bernt Bøe)*

1.

Ac ven hvad må vi høre og se

af hendelser som her mon ske

med sorg hos næste nabo.

De karsk og glad af huset gik

og fik af døden siste drik.

De unge sødskend tvende

bekom en hastig ende.

2.

De brødre toe om aftenen

til båden sig forføyet hen

sin næring at opsøge,

ved klokken sex på dybet far

med fiskegaren som de har.

Da var og søen stille

og luvten den var milde.

3.

Den to og tyvende marti skrev

Gud Herren til dem dødsens brev

et vældigt veyr oplauger,

de lidet ud på søen lå

en heftig storm mon komme på

da båden fyldet bliver

og de blev skildt ved livet.

4.

Mand så de drenge i båden var

de sine hænder til udslår

høyt efter hielpen råbte,

Strax redningen forføyet sig

men de kom dog for sildelig

ved livet dem at finde,

nei døden dem vil vinde.

5.

Den yngste bølgen strax tog bort

den eldste engang opkom kort

og efter redning søge.

En hånd han efter båden (1)

en bølge kom og tog den bort

da mand han så ey mere

i verden her at være.

1) Eitt ord manglar, kanskje «slog»?

6.

Den ottende dag efter den tiid

var søen meget stil og blid

da folk did monne fare

og lede om på bundens sand

da de det ældste legem fan

de yngste fantes icke.

Gud lod ham grav der skikke.

7.

En hver kan tenke seg hos sig

hvor moderen vemodelig

ved sådant budskab bliver,

at begge sine sønner kier

hund icke mer i verden har.

Gud trøste hendes hierte

og hendes ve og smerte.

8.

Før trettende mai var leden hen

fik hun en større sorg igjen

udaf sin ældste datter.

Hun hen i mark med qveg vil gå

og ved sig ingen fare så

da biørnen hende møtte

og ynkelig bortflytte.

9.

Da råbte hun vemodelig

og ingen redning see for sig

hun tænkte flugten tage.

Dog på hvad sted skuld hun fly hen

hun råbte da til himelen.

Gud hende vil bønhøre

og for den nåde føre.

10.

Så snart de hørte hendes råb

toe mandspersoner strax for op

for fårrene at redde.

De tenkte ey at pigen her

for fårrene sit liv omber

før de fant hendes kleder

Og blodet marken væder.

11.

Og hendes legem så de da

at biørnen tog med bort derfra

og ynkelig parterre.

Før skud de gaf udaf sin hånd

da slap han det udaf sin tand

sig hen til dennem vente

og tenkte dem at hente.

12.

Men det blev ey av Gud tilladt

dog tog han pigen med klørne fat

over et gierde springe.

Han rev og terte den piges krop,

tilsist gik udyret lenger op

der hendes legem nedfasket

og tørv og jord pårasket.

13.

Ach hvor forfærdet blev da de

som den ulyke fik at se

med sorg og gråd kom tilbage.

De henderne tilsammen slog

Ach ve os biørnen pigen tog.

Vi ned til jorden segnet

og udaf skrek henblegnet.

14.

Ach ve de moders hjertesår

på ny igjen fik dybe skår

O Gud du hende husvale.

Førend det første sår blev lægt

hun nu et større atter fik.

O Helligånd fremtrede

og hendes siel selv glede.

15.

To personer torde ey did gå

førren de flere med sig kunde få

vor neste naboe komme.

En hob af mænd gik bevæbnet did

at hente ned det sørgelig

det ned på viend bragte

ligklæderne omstragte.

16.

Da pigen var fuld aten år

af biørnens klør fik dødsens sår

hvert hierte sligt må rørre.

Hun mit udi sin blomstrend tid

af et vilt dyr blir sønder slit.

Vemodigt er at påtenke

når Gud slig død vil skienke.

17.

O Herre Gud så from og god

du så vel vist hvor pigens blod

ved biørnens klør måtte rinde,

du dine engle udsendte vel

for Jesu død annamet (2) hendes skiel

og til dit rige førrer

hvor pine ey merre rørrer.

18.

Har Gud ey stormen selv tilladt

og Gud selv biørnen did befalt

da havde (ei) (3) en omkommet,

men som jeg læser at det står

de falde ey et hovedhår

uden vor herres vilje,

det vild os selv reen skielde.

2) Annarnet = tok

3) Ordet «ei» manglar i avskrifta frå 1924