**Tilegnelse**

Langsomt mørkner

martsaftenens frostklare himmel.

Sunken er solen.

Stjerner tændes bag sorte fjelde.

Lavt i øst over havbrynet

anes nymånens luftige

spindelvævsfine cirkelsegment.

Alle de veje og stier jeg gik!

Nu er der kun een tilbage,

den sidste vilde sti

over det mørknende hav og ind i mulmet.

Den vil jeg vandre med tak i mit hjerte.

Den vil jeg vandre

og tænke med ømhed på jer

der endnu er unge på jorden -

I som har solnedgangen

og jeres længsel og smerte.

I som har aftenstjernen og jere håb.

I som har månenyer og jeres elskov.

*William Heinesen*