Oppgåve 3

Sigurd kom endeleg heim igjen etter ein dag med hardt arbeid ute på åkeren sin. Været var skikkeleg dårleg med mykje regn og sterk vind. Han var tydeleg utmatta og sat seg rundt middagsbordet med eit stort grynt. Sigurd var forsørgaren i familien og passa på at dei hadde mat på bordet kvar einaste dag. Han hadde ei kone, ei dotter og to søner. Ingen av barna var vaksne enda, men den eldste sonen assisterte faren på åkrane deira. Skatten i heimbygda deira var ikkje så høg, noko som var viktig for at familien kunne forsørge seg kvar dag. Stemninga rundt bordet var spenningsfull. Det skulle nemleg kome ein ny leiar for heimbygda deira seinare denne dagen.

Sigurd gjekk med brystkassa framheva og bestemte skritt mot hovudplassen i bygda. Alle innbyggarane var samla for å møte den nye leiaren sin. Lenger framme kunne han sjå ein hest med ei stor og pynta vogn. Alle stod og snakka med sidemannen og venta i spenning. Ut trådde den nye leiaren deira. Eirik var namnet hans.

Sigurd stod og stira kaldt mot Eirik. Det var ikkje ei einaste sjel som ikkje hadde høyrt om Eirik, han var ein fryktlaus leiar som styret med ei jernhand. Høge skattar og strenge straffer mot dei som ikkje klarte å betale skattane i tide. «Hei, alle innbyggarar av Tingvalir», sa han med ei høg, rungande stemme. «Eg har gledt meg skikkeleg til denne store flotte dagen. Ei flott bygd som denne fortener ein betre leiar enn han gamle sveklingen som styra her før. Med meg som leiar skal denne bygda bli mykje betre. Den første og beste måten å gjere det på, er å auke skattane frå og med i morgon.» Eirik begynte å trenge seg bestemt framover blant innbyggarane, men ble stoppa nokre meter frå hovudplassen kor Eirik stod. Han beherska sinnet sitt, og begynte å spasere tilbake mot huset sitt. Han small døra igjen bak seg og sank djupt ned i sofaen sin.

Nokre veker hadde passert siden Eirik hadde blitt den nye leiaren. Alle innbyggarane merka dei høge skattane og arbeidde mykje meir enn før for å kunne betale dei. Sigurd den yngste sonen til Eirik måtte også assistere på åkrane nå. Dagane var lange og harde med lite kviletid. Ein ny skatt skulle betalast innan den neste månaden. Sigurd var allereie på etterskott, og dei måtte jobbe verkeleg hardt for å kunne betale den neste skatten. Den einaste utvegen var å kvitte seg med Eirik, og han hadde allereie laga ein plan.

Sigurd vakna av eit høgt bank på inngangsdøra. Han skunda seg på med kleda sine. Skatten skule ikkje betalast før i morgon, Sigurd fekk ei vond kjensle som vrei seg rundt i magen hans. Han gjekk ned trappa for å opne døra, Utanfor stod Eirik. Han stirra på Sigurd med eit forferdeleg blikk, og bevega seg ikkje i det hele tatt. Til slutt opna han munnen å sa; «Ikkje tro at du kan kome unna med eit sånt forsøk utan vidare.» Sigurd prøvde å forklare seg, men før han fekk sagt eit ord så kom det ein knyttneve rett mot ansiktet hans. Sigurd dukka unna knyttneven, og trefte Eirik med eit godt slag i magen, Eirik gryntet. «Eg prøvde berre å gjere det beste for hele byen Eirik, du er et monster», sa Sigurd bittert. «Ikkje eit einaste menneske fortenar å bli styrd av ein som aukar skattane for å få meir pengar sjølv.» Eit nytt slag trefte Eirik mitt på nasen så han starta å blø. «Sveklingar som deg komer aldri til å få noko makt eller storheit i livet Sigurd», sa Eirik openbart påverka av den blødande nasen. Eirik hadde mykje meir kamperfaring enn Sigurd, men Sigurd var ein stor og sterk man. Eirik tok fram ein kniv frå beltet sitt, og gjekk til angrep på Sigurd. Han trefte Eirik i sida så han begynte å blø. Eirik gjekk til angrep ein gang til, men denne gongen trefte Sigurd han med eit slag som sende Eirik rett i bakken. Eirik log ubevegeleg foran Sigurd. Sigurd tok muligheita og køyrde kniven til Eirik rett gjennom hjartet hans.

Fleire veker har gått sidan Sigurd drap Eirik. Han gamle leiaren var tilbake, og livet gjekk mykje betre enn da Eirik var leiar. Sigurd og familien hans hadde ikkje lenger problema med å betale skatten. Stemninga i bygda var mykje betre, og innbyggarane gjekk ikkje lengre rundt i frykt.