**Dikt av Tor Jonsson** (1916–1951)

|  |  |
| --- | --- |
| **«Fattig ynskje»** frå *Ei dagbok for mitt hjarte* 1951  Var eg ein Gud,  ville eg skapa  ei stillare verd.  Der skulle alle elske.  Var eg ein Gud  ville eg skapa  kjærleik og død,  berre kjærleik og død.  **«Fattig gud»** frå *Jarnnetter* 1948  Da eg var ein gud,  ropa borna på meg  og bad om noko godt.  Da dei såg at eg var fattig,  spytta dei og hadde meg til spott.  Sidan har eg vore spotta  for min fattigdoms skuld.  Eg høyrde aldri bøner,  for eg åtte ikkje gull.  Da du bad meg  stille gråt og skapa fred,  var eg tagal, –  for eg er ein fattig gud,  som alle trampar ned.  **«Å dikte»** frå *Lause dikt* 1951  Å dikte er å vera  det vesle som ein vart  og sleppe kvite fuglar ut  i nattesvart.  Å leva er å vera  det store som ein er  og stå i einsleg undring  og høyre fuglar flyge inn  frå ukjend verd. | **«Du eig ikkje lykka»** frå *Jarnnetter* 1948  Du eig ikkje lykka einsleg.  Lykka er ikkje for to.  Ropet frå verda skal alltid vera  eit vårbrus gjennom ditt blod.  Orkar ditt hjarte femne  lykka, så elsk deg slø!  Menneskeånda rømer ifrå deg,  og framtida i deg er død.  Er du eit menneske, eig du  aldri den store ro.  Du eig ikkje lykka einsleg.  Lykka er ikkje for to.  **«To kvinner»** frå *Lause dikt* 1951  Det står to kvinner i hagen  og ventar di siste ferd.  Båe ber svarte klede.  Båe har hatt deg kjær.  Di gjernings sorg står og bankar  og bed ved din port.  Men svartar er ho som vitnar  om alt du aldri har gjort.  Di gjernings sorg har ei morshand,  useieleg mjuk og mild.  Men ho som venta di gjerning,  står svart og still.  Den du har grøtt, skal gråte  over di grav.  Den andre står svart og ventar  bortanfor himmel og hav.  **«Klagar du – »** frå *Mogning i mørket* 1943  Klagar du livet for gråe dagar,  umetta magar,  sorger og sår?  Verst er å gå frå usådd åker  og ufødd vår. |