**Dikt av Anders Hovden**

(1860–1943)

|  |  |
| --- | --- |
| **Fyrste blomen** frå *Sviv* (1895)Fyrste blomenhan er komen– sjå i bakken der!Millom grøne stråihèv han seg på tåi, (lyfter)stend og stirerrundt og tirer,upp mot soli lær.Kvik i topparsyng og hopparfuglen nett og finLivet er ein gamanfor oss alle saman!tyngsla vikjer,voni sprikjer,heile verdi skin!Nei, høyr humlakoss ho brumlar, snakar mest ho vinn! (leite etter noko å ete)Vil du, feite frua, vekk frå denne tua!Fyrste blomensom er komendet er blomen min. **Morgon** frå *Bonden* 1900No soli renn so raust om kollog lokkar fugl i lundarog vekkjer kvar ein blom på vollog oss til dagverk skundar.Gud fader sende ljos um landi alle mannebarmarog sløkkja hat og eiterbrandi alle augnekvarmar! (kantane på augnelokket)Lat kjærleik gro som blom i vårpå alle nakne grunnarog smelta is og grøda sårog kveikja song i munnar! | **Fagert er landet** frå *Solhov* 1907Fagert er landet du oss gav,Herre vår Gud og vår Fader!Fagert det stig av blåe hav, soli ho sprett og ho glader,signar vårt land i nord og sud,soleis di åsyn lyser, Gud,over vårt Noreg i nåde.Likjest vårt folk i mager jordskjelvande blomen på bøen, stend utan livd i vind frå nordtett innmed kanten av snøen.Herre, du ser med miskunn ned, folket vårt gjev du livd og fred,er oss so kjærleg ein Fader.Her ned i grunnen sveiten ranntrufast åt fedrane våre;her dei sin heim og hugnad fann,dogga med smil og med tåre.Her hev det flødt ei såkornflodvarm av vårt beste hjarteblod,her hev me grorbotn å veksa!Tidi ho renn som elv mot os, fort skifter sumar med vetter.Fader, ver alltid Noregs losradt til dei seinaste ætter;Herre vår Gud, vårt Noregs Gudvarda vårt land frå fjell til flud, lær oss å gå dine vegar!Signe då, Gud, vårt folk og land, signe vårt strev og vår møda, signe kvar ærleg arbeidshand, signe vår åker med grøda!Gud, utan deg den vesle urt, veiknar og visnar, bleiknar burt, ver du oss ljoset og livet! |