Dikt av Henrik Rytter (1877–1950). Alle dikta er frå samlinga *Likevel–!* 1950

|  |  |
| --- | --- |
| No vil eg fara –  No vil eg fara høgt til fjells  og bygge meg eit hus,  der trøytte sola sig til kvelds  i dimd og elvasus.  Eg veit min stad, min stille dal  ved fjord innunder ås.  Og framum alt, det huset skal  ha grepa bom og lås.  Eg ottast korkje skrymt hell troll  og inga blind-makts-gjerd;  men eg må ha ein freda voll  i galne mannaverd.  Kjem hugmyrk sjæl der inn på råm,  då segjer eg nok: hut!  For huset har so god ein dåm,  den må kje skjemmast ut.  Kjem milde kvinne, gode mann  og helsar blidt på meg,  eg dukar upp so godt eg kan,  og segjer: signe deg!  Du var her –  Du var her! Alt har fått ei høgre meining.  Det som er fagert skin med skirsla glans,  og ljos og skuggar finn i unders eining  den djupe samljod, yver vit og sans.  Eg er åleine, og i helga einsemd  er eg som vigsla av di ånde reinsemd.  Du var her, og du er her, og vil vera  i alt som best eg vil i liv og verk.  Du er den sevjekraft som fram vil bera  til bløming all min kjøvde livsens nerk.  Og som i ungdoms vårkraft ut eg spanar  min veng til siste flog fyrr livet svanar.  dimd – mørkt, uklart  råm – slump, tilfelle  hut – ha deg unna  dåm – lukt, preg  skirsla – reinsing, dåp  nerk – kraft, styrke, energi  svane – bli still, lindre  andslept – andpusten  kvat – frisk, modig, snøgg, flink  hjal – rop, skrål  kjøve – kvele, sløkke, dempe | Det syng  Natta er so fløielsvart;  natta er so still og var,  syd og mullar gåterart;  andslept ventar det på svar.  Syng, syng, løynde elv!  Syng, syng, dulde foss!  Sus, du skog som usett skjelv  gøymt i myrkret kringum oss!  «Vinteren varslar»  Ja, vinteren varslar med gråkald sno,  og sumaren møter med svalna glod.  So renn dei i saman ein haustklår kveld,  og logar upp i ein ørskeeld.  Og æva inn i sekundar renn.  Det er sjæla som syng og blodet som brenn.  Og likevel –!  Det var so sterk ein dag, med fløygde skyer  i solljos ferd høgt yver fjell og flyer.  Eit livsens brus song ifrå li og dal  og ifrå dagens ånd med kvate hjal. –  So vart det kveld  I blod og eld  går denne sterke livsens dagen under;  ei natt sig fram med døyvde toredunder.  Snart kjøvest dagens liv i natteeimar;  snart velter myrkret fram i livsens heimar.  Og livsens gåter tagnar snart for godt  når nattefuglar gjel til spe og spott.  Og likevel,  ja, likevel!  All dagens glade onn syng enn i blodet,  og sol og storm driv enno kveik i modet.  Ljoskveikte voner enn i hugen gløder,  og høgmålsdraumar enn i sjæla fløder.  Javel, javel, stummyrke natta er  so nær, so nær, so bønlaust mørk og nær.  Og likevel  ja, likevel  Mi ånd i nattemyrke røyningsstunder  trur enn på livsens store morgonunder. |