# SPROTULETNA VIJOLICA.

No. 8 1846

## Jagra smert. Povest z'gornje Štajerske zemle. II.

Voríhovo okó bistro okóli gléda, gdé bi šod  
éne divjine nájšel. Že sonce v'poldáni  
svéti, ino niobén' lov ne pláča vélko mojo  
ino trúdno perzadénje serčnega jagra. Neza-  
dovolnost ino nepoterplivnost sačne njegovo  
dušo nemiriti. On si dol sede na zeleno tra-  
tico ino počiva pod hladnoj ino nagodnoj sen-  
coj enega visokega dreva, polek njega se

prêstre njegov marlivi pes ino zvesti pajdaš  
Hašan, keri je že neradovolno čakal na prilož-  
nost, da bi svojemi gospodi en prav masten lov  
pritirati mogel, ino tak njemi svojo zvestost  
še bole pokazal. Vorih eno malo pojužnuje, nekolko  
krat od flakše potegne, ino bol radovolno grata  
njegovo serce. Zdaj pride eni divjini na šod.  
Ena divja koza je, kera hitro no lehko pred  
njim mimo skoči. On dirja za njoj, skoči  
krez vozke globline, prisópa na visoke pečine,  
tak dugo, da od gvišnega strelja njegovo pukše  
troflena, divja koza padne. Al' ona ostane  
na drugoj pečini visejoč, katera zlo na dol  
visi. Da pa če on svojo mójo plačano meti,  
misli tam dol pleziti, gde veliko ſtopinj proč  
divja koza visi. Čisto v'divjine lov zamišlen,  
on ne spomeni, kak bo on težko tam gor nazaj  
hodil. On je svoje plače zagvišan, al' pa kak

on more nazaj plezit, kir še le zdaj to velko  
nevaršino zpozna, vkeri se znajde. Pod njegovi-  
mi nogami se kamni vun zpušajo, ino on se  
le z'velkoj mojoj zamore eno malo z'svojoj palcoj  
deržati. Dve ſtopinje naredi dale. Zdaj stoji  
na enem šolnoširokem mesti, na levo ino pravo  
se 'mu grozijo gole pečine, le tu ino tam so eni  
negvišni podpori, kde ga nega korenine na  
kateroj bi se znal deržati. On če više gor  
plez'ti, al tu njega nazaj deržijo množine pečin.  
kozo on z'pusti, da nebi z'njoj red pretežek bil.  
Pod njem je vender blizo tri sto šolnjov globoka  
jezera, od ene strani z'strahovitnimi pečinami  
obdana, na kerih Vorih boječ ino vupajoč stojide.  
Na drugo ſtran je en lepi pogled na okolico.  
Zeleni lesi ino mali brežiči obdajo jezero, katere  
strani le tam ravne so, gde se hrami vesele vesi  
začnejo.   
(Bode dostavleno) Ivan Ertl.