Sangtekster fra Gjerdesamlingen

[Alle vegne hvor jeg vanker 3](#_Toc8756399)

[Amanda og Herman 3](#_Toc8756400)

[Bussvisa 5](#_Toc8756401)

[Cape-Town visa 6](#_Toc8756402)

[Curacao-visa 7](#_Toc8756403)

[Da Pontus var død 8](#_Toc8756404)

[Don Pedro 9](#_Toc8756405)

[Fjellguttens sang 10](#_Toc8756406)

[Gamle Tobias 10](#_Toc8756407)

[Gjætervise lært av far 11](#_Toc8756408)

[Grisevise (Kosmos IV) 13](#_Toc8756409)

[Guddomsvisa 13](#_Toc8756410)

[Guttane som kommer nere fra isen 16](#_Toc8756411)

[Gutt som er født optimist 17](#_Toc8756412)

[Gutt som er født pessimist 18](#_Toc8756413)

[Hawaii-natt-visa 19](#_Toc8756414)

[Hvalfangervisa 19](#_Toc8756415)

[Huldervise 21](#_Toc8756416)

[Hvalbåtsangen 22](#_Toc8756417)

[Hvalfanger Thorvald 22](#_Toc8756418)

[Hvalfangervalsen 23](#_Toc8756419)

[Hvalfangstbyen Sandefjord 24](#_Toc8756420)

[Hvem er det vi saknar 25](#_Toc8756421)

[I den dype tause natt 25](#_Toc8756422)

[I den store tause natt 26](#_Toc8756423)

[I hagen springer blakken 27](#_Toc8756424)

[I tyveårsalderen jeg giftetanker fikk 27](#_Toc8756425)

[Ingen finner frem til den evige ro 28](#_Toc8756426)

[Ishavsfarerne 29](#_Toc8756427)

[Je e nå litt redd for kjerringa 30](#_Toc8756428)

[Jeg beilet en gang til en pike så skjønn 31](#_Toc8756429)

[Jeg er forlibt min venn 33](#_Toc8756430)

[Sangleik - Jeg gikk meg ut en aften 33](#_Toc8756431)

[Jeg er lydig, jeg er dydig 33](#_Toc8756432)

[Jeg vil ha meg en hjertenskjær 34](#_Toc8756433)

[Kjenner du a Netta, kona mi 34](#_Toc8756434)

[Magnus Thorsens hvalfangervise 37](#_Toc8756435)

[Motorsykkelvisa 38](#_Toc8756436)

[Kosmos III (jeg kommer med toget) 38](#_Toc8756437)

[Måke fortell hva du så 40](#_Toc8756438)

[Olga fra Andebu 40](#_Toc8756439)

[Pottittvise 42](#_Toc8756440)

[Rallarvise etter Hjalmar Bergene 43](#_Toc8756441)

[Revyvise (Hallo er det dem) 43](#_Toc8756442)

[Sanglek etter fru Sylvan Jonsen 44](#_Toc8756443)

[Skapvisa 44](#_Toc8756444)

[Skomakervise 45](#_Toc8756445)

[Smedevise 45](#_Toc8756446)

[Spørrevisa 46](#_Toc8756447)

[Sven Svane 47](#_Toc8756448)

[Søte Jesus 48](#_Toc8756449)

[Tatervisa 49](#_Toc8756450)

[Totenvisa 50](#_Toc8756451)

[Urmageren fra Tvedestrand 52](#_Toc8756452)

Alle vegne hvor jeg vanker

Alle vegne hvor jeg vanker

Jeg min Jesu har i tanker

Hvor jeg ligger, sitter, går

Etter ham min lengsel står

Bort fra verdens land og ile

Mett av møje, hjem til hvile

Jeg er reiseferdig til

Når min søte Jesus vil

Når jeg skal med ham regjere

I det høye triumfere

O, hvor vil jeg være glad

I den gyldne engle-stad

O hvor vil jeg meg da glede

Når min Jesu meg vil klede

Føre inn på Himles slott

O, hva vil det være godt

Da skal munn og hjerte klinge

Med min frelser lov å bringe

Blant utvalgte sang og lyd

I Guds engleselskapsfryd

Der er livet ut fra grøden

Fri fra synden fri fra børen

O hvor vil jeg være tro

I guds englesang kven? tro

Amanda og Herman

1. Amanda satt med en krans i håret,

som engel mild og som ros om våren.

Og Herman henne sin troskap svor.

men falskhet uti hans hjerte bor.

2. Amanda ganger seg ned til parken

Og plukket liljerne hist på marken,

Og binde kranser det ba hun om

Men alt forgjeves: ei Herman kom.

3. Amanda ganger seg ned til parken

Der fikk hun se hva ei før hun trodde

Der fikk hun først sine øyne opp

Så Herman gå med en annen bort

4. Akk Herman, Herman, vend om tilbake

til din Amanda, vil du forsake!

Akk, Herman, Herman, vend om igjen

til din Amanda, din fulltro venn!"

5. "Jeg deg Amanda ei mere elsker,

ti Ellen har nu mitt hjerte fengslet

Og hun skal blive min kjære brud

Gråt ei, Amanda, nå er det slutt!"

6. Amanda segnede ned til jorden.

"O, himlens Gud, hva har jeg deg borden?

Ja har du glemt din Amanda så

Av Gud din lønn, du de snart vil få”

7. Akk, Herman, Herman, ditt hårde hjerte,

Det skal vel lide med all din smerte

Til himlens gud han vil straffe den

Som falsk bedrager en trofast venn

8. Akk, Herman, Herman, jeg her deg beder

Vær ikke falsk imot den du eier

At det ei tager en sådan slutt

Som med Amanda du svek forut

9. De klare stjerner på himlen blinker

Og festens klokker i himlen ringer

Det sier noe her i mitt bryst

Hvem har jeg nu som ei giver trøst

10. Amanda segnede ned i dypet

og hun var smykket og klar som lyset

Den hvite kledning hun på seg bar
Som den uskyldige alltid har

Bussvisa

Det var her i våres jeg skulle til byen

Jeg kjørte med noe dem kallar for trøkk (trikk)

Gjett for no rart som dem kallar for skjermer

Og aldri vør (før) har jeg vøri mer forslætt??? (forskremt??)

Og itte så je noe te a damsa (ingen damer?)

Men foran sto en mann med sværm (sværv) og kransa

Og bak sto en mann ja han trakk i klokkestrængen

Han trakk i klokkestrængen så trækkingen gjæng (og trækk omigjen /og trækk om en gjeng)

Han med klokkestrængen sa varsego å gå inn

Og inne i sava (sala) satt folk ja i fleng

Jæ bukka og jæ nikka og tre så forsiktig fram

Jæ tænkte det herre det kostær vel pæng

Han med klokkæstrengen kom rundt og tok billetter

Men drengen med (ved) sie en femøring ga

Je tuk opp av pungen en femøring lette

Men da sku du hør va den fjordingen (storingen) sa

Det koster ti å la hvor du jukser

Han derre der han har jo korte bukser

Men da bare lo jæ og sa nå fårru vænte litt

For jælle (gjelder) det bukser (så) reiser jeg trikk ?

Cape-Town visa

I Ceptn her forleden dag en sjømann gikk i land

Men var vel kanskje litt for glad og slik går ikke ann

Han gikk og kikka på et tjei som var det rene funn

Og villig var å ofre seg for en tre fire pund

At hun var nærmest hottentott det så vel ikke han

Han så jo allting lyseblått og slikt går ikke ann

Han fekk a te å legge bi, men da det gikk som best

Kom en fra Ceptns polliti og sattn i arrest

I retten ble han kalt et fe, en skjendsel for sin stand

Men tenk han bare lo av det og slikt går ikke ann

Han svarte bare med et flir “jæ kanke puttæs inn,

for jæ har heldigvis papir på at jeg er farveblind”

Men da ble retten rasende og sterke ord ble brukt

Om ikke mannen kunne se så hadde han vel lukt

Og mannen han ble ganske kleinnår dommen sin han får

For han skal hogge gatestein i fire lange år

Vi har jo her på skuta vår så mang en god sjømann

Som går i fare hvor han går og slikt går ikke ann

Han får så lett den store skjelv med rosenrøde kinn

Og vet kanhende ikke selv at han er farveblind

Så størrmann får nok ta en titt på auer, dann og vann

For i Captn sist det gikk for vidt og slikt går ikke ann

Men sikkert er det aller best å drikke mindre gin

som av vettet tar den siste rest og gjør deg farveblind

Så moralen er at hold deg hvis du skal gå i land

Og ikke lag no syndefall for slikt går ikke ann

Det kan deg koste mange år hvis du blir putta inn

Og sitte der når skuta gårFor at du var farveblind

Curacao-visa

Da vi reiste ifra sandefjord sa kjærringa te meg

At nå ske du jo te curacao da må ru jammen huse

Å kjøpe noe greier eller helst et støkke tøy

Så jæ kan få lava meg ei silkebluse

Å ja sa jeg å ja sa jeg ta det bare du med ro

Det ske nok bli no tøyer tel ei bluse eller to

Og ekstraklem og greier gett det fekk jæ før jæ dro

Jæ lovte dyrt og hellig at jæ skulle væra tro

Vi kom te curacao en kveld han Jens han sa te meg

Ske vi ikke ta en tur i land og gå opp og se på steiten

Å ja sa jeg, jeg kan vel alltids gå en tur med deg

Om ikke lenger oppi shantien opp i geiten

Der hadde dem jo øl gett og det blei non drenkær tell

Han jens han sa jæ trur vi tar en tur te byen lell

Så fikk vi oss en taxi og jæ sa kjør to hell

Tenk sjafførn kjørt oss like opp på curacao hotell

Der var’e jammen folksomt gitt

det ske je helse deg å si

Men vi slo oss fram og fikk et bittelite bord i salen

En svarting kom og satte fram ei flaske med no i

Og jæ sa flott te jens “La meg betal’n”

Så tok vi oss non drinkær også så vårs litt omrking

Det varte ikke lenge før det hele var i sving

Han jens han fekk ei gul ei gett og jeg jeg fikk ei svart

Og drinkane gikk ne i ei frøktelig fart

Der var’e jammen gøyalt gett du skulle bare sett

Tenk han krestian og han ola

hoppa rundt og dansa samba

Det gikk på krok og handbak og i lysekrona hang

To av karana og diskuterte rumba

Jæ klemte litt på svarta mi, hu sa ikke nei

Så gikk jæ fra’n jens ja, så rusla vi ivei

Jæ var litt rar i beina men det gitt så pent og smått

Ho tok mæ godt i armen og hu styrte rektig godt

Ja hva som siden hendte ja se det husær ikke jeg

For dessuten er jæ gift og har ei veldig sinna kjerring

Jæ kom ombord om morran uten penger huffamei

Og så storbeint? Og så tørst som bare fusan

No tøyer fikk jæ heller ikke kjøpt te kona mi

Jæ gruær for å komma him å du slette tid

Når avregninga legges fram og hu det der får se

Da tar det fleire månær gett før jæ får husefred

Da Pontus var død

Da Pontus var død og lå i sin grav,

Lå i sin grav, lå i sin grav

Da Pontus var død og lå i sin grav

Å-å-å

På graven der vokste et epletre opp,

Epletre opp, epletre opp

På graven der vokste et epletre opp

Å-å-å

Når eplene er modne så faller de ned

Faller de ned, faller de ned

Når eplene er modne så faller de ned

Å-å-å

Så kom der ei kjerring og plukka dem opp

Plukka dem opp, plukka dem opp

Så kom der ei kjerring og plukka dem opp

Å-å-å

Og Pontus sto opp og daska på kjerringa

Don Pedro

Don Pedro var en camballero

Med svai i hofta og en ny sombrero

Han hviska høyt te te quiero

Hver gang han fikk en donna på sitt fang

Og alle donnane i gata

De himla, dånte og lå flata

Når Pedro sang sin serrenada

Til gitarens akkompagnement

Don Pedro var en enna franko

Og i hans vingård gjæres vino blanko

Men i hans kjeller ble det manko

Hver kveld Don Pedro dro på eventyr

Han tæres liflig av sitt lager

Han høstet mang en rose fager

Men akk profitten den ble mager

Og snart var vingården satt over styr

Fjellguttens sang

Det er noe jeg ville fortelle

Jeg vil si det med en sang

At jeg bor her oppe på fjellet

Og jeg trives dagen lang

For mat jeg har i sekken

Mitt gevær slår aldri feil

Vann og vask det har jeg i bekken

Og den bruker jeg som speil

Når det blir kveld

Og solen takker for seg

Det er skønt når den går ned

Når det blir natt

Da lyser månen for meg

Og da finns ikke penere sted

Det var det jeg ville fortelle

Jeg har sagt med en sang

At jeg bor her oppe på fjellet

Jeg må si det nok en gang

Gamle Tobias

Gamle Tobias harpunerer, og staværing

som jeg var på hvalfangst sammen med i fjor,

Han hadde skaffa seg ei ar**g** og sinna kjerring,

som han alltid måtte trekke med ombord.

Gamle Tobias spekulerte både hitt og ditt

Åssen han skulle bli det hespetreet kvitt.

Så en dag vi lå på fangst i Syrishavet

og en hval vi nettopp hadde harpunert;

enten var den hvalen faderlig begavet,

Ellers hadde gamle Tobbias skutt forkjært.

For i stedn for å dævve satte hvalen etter oss,

så at sjøen sto om nesa som en foss.

Gamle Tobbias ble redd og spekulerte

på om detta skulle bli hans siste reis,

Og mens kjærringa fløy rundt og protesterte,

Så stjal'n en gås og sendte den i hvalens fleis.

Men å stagge sinte hvaler nei det er nå bare tøys,

den kom etter oss så sinna så den nøys!

Så en pinnestol vi gav'n, men han slukt’n,

Og kom etter oss med samme appetitt.

Da sa Tobias:"hvis vi ske få no bukt me’n

Så må vi nok gi’in en kraftig-ere bit”

Og med takk for alt godt og varmt og trofast ekteskap

slengt'n kjerringa i hvalens åpne gap!

Da vi så til landstasjonen var kommet

Begynte vi å pærken opp med øks og sag

Og i det samme øyeblekk vi åpna vommen

Så trudde vi at gamle Tobbias fikk slag

For enten-ne trur mæ eller ikke er det sikkert som en lås

Der satt kjærringa på stol’n og ribba gås

Gjætervise lært av far

Da jeg var ganske liten

Og gjette mor si ku

Da var jeg spe og liten

Jeg minnes det ennu

Ja da var verden mindre

Og meget mere god

Jeg så til verdens ende

når jeg på fjellet sto, fjellet sto

Og det var ingen sak

Når seljefløyta låt

Og gauken gol i lia

Og koa gjekk og åt

Jeg hørte bjellens gjenlyd

I skogen bak et fjell

Det trodde jeg var huldra

Som hadde der sitt stell, der sitt stell

Når det ble regn og torden

Og jeg ble våt som dyr

Da tok jeg far si trøye

Og ingen paraply

når kuene gikk rolig

Da kunne det gå an

å skjule seg for regnet

Alt under en … gran

Ja … gran

Og når jeg så ble sulten

Som hendte mang en gang

Da kom ho mor med maten

Og satte på mitt fang

Jeg spiste så fornøyelig

Med tollekniven min

Og brukte ingen gaffel

En slikt unyttig ting

I far og mor si stue

der sov jeg trygt og godt

Jeg ville ikke bytte

med kongen i hans slott

og siden har jeg levet

Ja tresens tjue år

Men aldri jeg forglemme

Mine glade barndomsår

barndomsår

Grisevise (Kosmos IV)

Varmen har kommet og kulda har slått seg

Kosmos er like før cyrraso

Sola ho steiker fra morran til kvelden

Inte veit jei åssen detta ska gå

Tru ei nå det er oss som det gjelder

Grisane er det jeg herrom forteller

Daue de lå der på samme rødflekken

Stuerten skreik se å få dem på dekk

Guddomsvisa

Kan du nå si meg hva enern er

Enern er vel den som råder over himmelen og jorden

Kan du nå si meg hva toern er

To stentavler som gud hadde skapt

Men en er vel den som råder over himmelen og jorden

Kan du nå si meg hva treern er

Tre patriarker i Kanaans land, Abraham, Isak og Jakob

To stentavler som gud hadde skapt

Men en er vel den som råder over himmelen og jorden

Kan du nå si meg hva firrern er

Fir’ evangelister

Tre patriarker i Kanaans land, Abraham, Isak og Jakob

To stentavler som gud hadde skapt

Men en er vel den som råder over himmelen og jorden

Kan du nå si meg hva femmern er

Fem Mosebøger

Fir’ evangelister

Tre patriarker i Kanaans land, Abraham, Isak og Jakob

To stentavler som gud hadde skapt

Men en er vel den som råder over himmelen og jorden

Kan du nå si meg hva seksern er

Seks stenskrukker i Kaanans land

Fem Mosebøger

Fir’ evangelister

Tre patriarker i Kanaans land, Abraham, Isak og Jakob

To stentavler som gud hadde skapt

Men en er vel den som råder over himmelen og jorden

Kan du nå si meg hva syvern er

Syv bønnepunkter

Seks stenskrukker i Kaanans land

Fem Mosebøger

Fir’ evangelister

Tre patriarker i Kanaans land, Abraham, Isak og Jakob

To stentavler som gud hadde skapt

Men en er vel den som råder over himmelen og jorden

Kan du nå si meg hva åttern er

Åtte saligheter

Syv bønnepunkter

Seks stenskrukker i Kaanans land

Fem Mosebøger

Fir’ evangelister

Tre patriarker i Kanaans land, Abraham, Isak og Jakob

To stentavler som gud hadde skapt

Men en er vel den som råder over himmelen og jorden

Kan du nå si meg hva niern er

Den niende time oppgav han sin ånd

Åtte saligheter

Syv bønnepunkter

Seks stenskrukker i Kaanans land

Fem Mosebøger

Fir’ evangelister

Tre patriarker i Kanaans land, Abraham, Isak og Jakob

To stentavler som gud hadde skapt

Men en er vel den som råder over himmelen og jorden

Kan du nå si meg hva tiern er

Ti bud ordner og

niende time oppgav han sin ånd

Åtte saligheter

Syv bønnepunkter

Seks stenskrukker i Kaanans land

Fem Mosebøger

Fir’ evangelister

Tre patriarker i Kanaans land, Abraham, Isak og Jakob

To stentavler som gud hadde skapt

Men en er vel den som råder over himmelen og jorden

Kan du nå si meg hva elvern er

Elleve legioner

Ti bud ordner og

niende time oppgav han sin ånd

Åtte saligheter

Syv bønnepunkter

Seks stenskrukker i Kaanans land

Fem Mosebøger

Fir’ evangelister

Tre patriarker i Kanaans land, Abraham, Isak og Jakob

To stentavler som gud hadde skapt

Men en er vel den som råder over himmelen og jorden

Kan du nå si meg hva tollern er

Tolv appostler

Ellevel legioner

Ti bud ordner og

niende time oppgav han sin ånd

Åtte saligheter

Syv bønnepunkter

Seks stenskrukker i Kaanans land

Fem Mosebøger

Fir’ evangelister

Tre patriarker i Kanaans land, Abraham, Isak og Jakob

To stentavler som gud hadde skapt

Men en er vel den som råder over himmelen og jorden

Guttane som kommer nere fra isen

Det feiras og festas i byen hvert år

for guttane som kommer nerafra isen.

Historien gjentar seg år etter år

for guttane som kommer nerafra isen.

Så brune og fine med hatten på snei

besetter de by’n og hvert eneste kjei.

mens andre har bare å legge i vei,

uten jente, gamle kjente sånn i mente, bare vente

te at guttane skal dra tebake te isen.

Hvem er det som inntar kafeane i by’n

jo, det er guttane som kommer nerafra isen.

Hvem pratær om båtær og hvalær og gryn?

jo guttane som kommer nerafra isen.

Hvem har Lucky Strike, Chesterfield og Camel?

Hvem spikær litt english sånn over ei hel,

Betaler med grønne, og sier’e er vel.

Subbær nedpå eksporten, madeiran, white porten,

jo, det er guttane som kommer nerafra isen.

Hvem lever i glorien de gjorde om seg sjæl?

jo, det er guttane som kommer nerafra isen.

Hvem gir deg historen både ofte og væl?

jo, det er guttane som kommer nerafra isen.

Hvem festa i Durban og i Walvis bay?

Hvem satte hver bar og kneipe på snei?

dengte opp ti - tolv svarte, rødda salen og betalte

jo, guttane som kommer nerafra isen.

Men sommeren svinner, det lakkær og lir,

te at guttane ska dra tebake til isen.

Det er slutt på de firkanta røde papir,

De blå synger også snart samma visen.

Hvem er vel det blakkeaste menske på jord?

i Tønsberg, i Larvik og i Sandefjord,

Når de utpå høsten ska traske ombord.

Må låne en femmer te spleisen,

te ei halv ei på reisen?

Jo, det er guttane som ska dra tebake te isen.

Gutt som er født optimist

Når verden går reint på skakke

Og bissnissen neadbakke

Og hvaloljeprisen til bunns

Og Rassmussen vente krakke

Og Kristensen tar til takke

Og selger for kun åtte pund

Ja da skulle du se Jahre

Han smiler jo bare

Og sier med solskinn om munn

Her ser du gutt som er født optimist

Som pessimist er det jævlig så trist

Nå har jeg bygd meg et slott

Og med en utsikt så flott

Og jeg ser lønna til Lars ganske godt

Han Lars han tenkte han skulle døyve meg

Da han til ishavet la i vei

Men ler du sist ler du best

Det er sikkert og visst

For her er gutt som er født optimist

Gutt som er født pessimist

At Sørensen kunne trenge

En ølrette har vi lenge

Vært enig med Sørensen i

Men før kan gjerne stenge

Så lenge han vent man enge

I bygda har noe å si

Å Einar forklarer,

men Fredrik han svarer

Det utarter til fylleri

Her ser du gutt som er født pessimist

Det vil bli slagsmål og fyll det er visst

Men det vil aldri gå

Og du skal heller aldri få

Den ølretten du lenge venta så på

Det gjelder passe på ungdommen vår

De går i fare hvorhenne de går

Jæ prekær avhold fra først og til sist

For her er gutt som er født pessimist

Hawaiinatt-valsen

Natten er stille dagen er endt

Over det hele er stjernene tent

Månen den trekker sitt glemslende slør

Ennover dagen som dør

Vi ligger fortøyd ved den Sydhavets ø

Det er den skjønne Hawaii

Jeg sitter på dekket, hører dempet klang

Av gitarer og hulapikers sang

Sjøen den bryter mot koraler og rev

I mine tanker min pike jeg ser

Nu hun meg venter der inne ved land

Hvor vi skal elske ved den skjønne palmestrand

Hvalfangervisa

Vi lever vårt liv under sydkorsets ild

Blant hvalær og båtær og kruttrøyk og krill

Blant sæl og pingviner, harpuner og liner

Der hører en hvalfanger til

Men når vi kommer hjem ifra isen

Ja da blir’e bøljer i by’n

Vi skal ikke prutte på prisen

om livet skal koste no’n gryn

Og kjolene vugger i brisen

På kaia i år som i fjor

Når vi kommer hjem ifra isen

Med våren ombord

Halvtimedøyne (?spør frode) i sekk og i søl

Blant blåhval og finnhval og seihval og knøl

Lytt til en tango, en vals, en fandango

Om ryggen er aldri så støl

Når vi kommer hjem ifra isen

Ja da blir’e bøljer i by’n

Vi skal ikke prutte på prisen

om livet skal koste no’n gryn

Og kjolene vugger i brisen

På kaia i år som i fjor

Når vi kommer hjem ifra isen

Med våren ombord

Fra Keptn og Durban og Walterstein

Vi kommer med stråhatten muntert på snei

En kagge med vin i, en ring med rubin i

Det bringer vi med oss til deg

Når vi kommer hjem ifra isen

Ja da er’e bøljer i by’n

Vi skal ikke prutte på prisen

om livet skal koste no’n gryn

Og kjolene vugger i brisen

På kaia i år som i fjor

Når vi kommer hjem ifra isen

Med våren ombord

Huldervise

Langt inni berg og skogen

Jeg har mitt oppholdssted

Der vandrer jeg alene jeg

I stille ensomhet

For det var en dæli-dæli

To dælidæli

Tre dælidæli dei

Å suddli rullan lan lullan lan lei

Da vandrer jeg alene jeg

I stille ensomhet

Min seng den er ei redet

Av dun ei strå ei halm

Jeg sover søtt og lenge jeg

på stein og ur og malm

For det var en….

Jeg sover søtt og lenge jeg

på stein og ur og malm

Når det blir liv på setra

med bjeller og med lur

Da vakner jeg av dvale jeg

langt inni berg og ur

For det var en…

Da vakner jeg av dvale jeg

langt inni berg og ur

Slett ingen meg besøker

Men alle fra meg flyr

Jeg har ei andre venner jeg

Enn skogens ville dyr

For det var en….

Jeg har ei andre venner jeg

Enn skogens ville dyr

Hvalbåtsangen

Nede på havnen, hvalbåten stimer

Veir ikke godt, nesludd og vått

Går om no'n timer

"fangstmen vær klar!"

Inne på kaien "hvalsjuke" står

Langt ut på myra "blåhvalen" går

Ikke en pinde, er det at finde

"jævliga da'r!"

4vers til, ikke i opptak

Hvalfanger Thorvald

Hvalfanger Thorvald fra Sandefjords by

Gutten med sjarmen og sjømannsry

Nå gjøres klart, det skal fanges hval

Han roper hiv og hal

Ja, for oppå et anker

og hjertene banker

Hun har triste tanker den elskede venn

Flagget han heiser, han vinker og reiser

Men lovet å komme igjen

Hvalbåter ser vi som perler på snor

Han Thorvald har frivakt,

han speider mot nord

Ja for han er med båten og hun er på gråten

Og kjærleken vet vi er stor

Nede på feltet der er det jag

Arbeidet her det går natt og dag

Men det er karer som ei vil kny

Ja det vet land og by

Ja for fangsten den sluttær

Og Thorvald si'r guttær

Nå pakker vi sammen, nå reiser vi hjem

Kursen han setter og styrer deretter

så alle skal sikkert nå frem

Snart ser vi Kosmos, Pelagos igjen

Med pappaer og onkler

og jentenes venn

Ja for han er med båten og hun er belåten

For nå kommer Thorvald igjen

Hvalfangervalsen

Når skuta stevner mot sydhavets blå ocean

Med Norges stolteste sjøfolk ombord

De har sagt farvel til venner og kjente i land

Og til søsken og far og mor

De drar i vei til et liv i vinterens svarteste tid

De drar fra hjemlandets skjønneste høst

I is og kulde og snø der er det spøk og humør

Og sangen går med mandig røst

Du skal se livet ombord

Med (hos) alle gutta fra nord

Når de nynner på hvalfangervalsen

Arbeid og slit er en hvalfangers liv

I sydhavets mørke og grå

Men alltid de nynner noen toner

Av en ekte hvalfangervals

Når skuta gynger på sydhavets blå ocean

Og storm og brottsjøer heftig de slår

Da drømmer alle om våren når fangsten er slutt

Og deres tanker til hjemlandet går

De lengter hjem fra et liv i vinterens svarteste tid

De lengter til både sommer og sol

I is og kulde og snø, der er det spøk og humør

Og sangen går i dur og moll

Ref

Hvalfangstbyen Sandefjord

Sydvendt mot det store havet

Lunt ved bunnen av en fjord

Sett på avstand halvt begravet

Ligger byen Sandefjord

Mangler ett vers

Hver en høst når løvet faller

Stevner flåten ut på ny

Kampberedt når plikten kaller

Ut til dåd for land og by

Flåten latet - atter står den

Kursen hjemad - opp mot nord

Hjem til solen, hjem til våren

Hjem til kjære sandefjord

Flåten ligger grå og gusten

Merket av det store slag

Men blandt sårene og rusen

Vaier gamle Norges flagg

Hvem er det vi saknar

Hvem er det vi saknar i denne lilla ringa ja ring

Å hvem er det vi saknar i denna lilla ring

Ja det er Harald Hansen, men det gjør ingenting

Ja det er Harald Hansen, men det gjør ingenting

Å hvem er det han lokkar i denne lilla ring ja ring

Å hvem er det han lokkar i denna lilla ring

Ja det er Dagni Andersen, men det gjør ingenting

Ja det er Dagni Andersen, men det gjør ingenting

Vals - trall

Tradilullanla di rullan lei, traddilulla lulla lulla-la

I den dype tause natt

I den dype tause natt står jeg ved skipets ratt

Under himlens høye velv ene og forlatt

Under himlens høye tak høres fjerne vingeslag

Svanen flyr fra sted til sted den tar en hilsen med

Hils fra meg der hjemme, hils min far og mor

Hils de grønne bøker, hils den blanke fjord

Intet har vi elsket høyt som hjemmets navn

Si dem det og hils dem hils til Kristiansand

Langt mot syd og høyt mot nord

Øst og vest hvor palmen gror

Lever unge norske menn som ut fra hjemmet fór

Hundretusner av mil skiller oss fra venn og vil?

I den store tause natt

I den store tause natt står jeg her ved skipets ratt,

under himmelens stjernehær ene og forlatt,

under himmelens høye tak høres fjerne vingeslag,

fugletrekket atter går mot nord, mot lys, mot vår.

Hils til dem (fra meg) der hjemme, hils min far og mor,

hils de høye fjelle, hils den blanke fjord.

Hvis jeg hadde vinger fløy jeg hjem til deg

Til de grønne skoger, hils dem hils fra meg

Uten uro, uten jag, dag og natt og natt og dag,

bringer deg til målet frem med brede vingeslag.

Og så tenk en gang på meg, gjerne fløy nok jeg med deg

hjemme står vel skogen grønn og svale hør min bønn.

Hils til dem (fra meg) der hjemme, hils til far og mor,

hils de høye fjelle hils den blanke fjord,

Mine beste tanker følger jeg på vei

Når vi flyr mot hjemmet hils dem hils fra meg

Langt mot syd og høyt mot nord, øst og vest hvor palmer gror,

lever unge norske menn der ut ifra hjemmet fór.

Hundretusener av mil skiller oss fra venners smil,

svalen flyr fra sted til sted og tar en hilsen med.

Hils fra meg der hjemme, hils og bring dem bud,

be dem aldri glemme oss som seiler ut,

intet har jeg elsket høyt så som hjemmets navn,

si dem det og hils dem, hils til hjemlig havn.

I hagen springer blakken

I hagen springer blakken så lykkelig og glad

For bonden har fått skuertresker og traktor, fallera

Nå slipper blakken streve med slåmaskin og plog

Og dra på harv (halm) og treskeverk som bestemor hans dro

Nei nå er det godt å være blakken

Han springer så det dundrer i bakken

Og han ligner på ei kause (pølse) så blank og rund og trinn

Og han står på to og strekker kry på nakken sin

I tyveårsalderen jeg giftetanker fikk

I tyveårsalderen jeg giftetanker fikk

Det hendte nogre dager uti norden

Vi hadde hver vår mø vi skulle over sjø

Og båten hurtig ut på havet sender

Men da jeg kom til vennen min jeg slapp jo ikke inn

For der var jo en annen en der inne

I lilla vennens arm han lå der het og varm

Jeg brølte i et uophørdig sinne

Jeg sprang da bort til forstuen der tok jeg frem en øks

Med den jeg ville min kjæra lilla myrde

Tre horde slag jeg gav så blodet fløt der av

Og siden styrtet vennen min av sengen

Jeg gikk da bort til døren, men slapp da ikke ut

For den var holdt av andre sterke hender

Jeg ut av vindu sprang jeg ilte ned til strand

Og båten ut på havet sender

Jeg kastet meg på dekk og skrev på båtens rand

Adjø, farvel, jeg kan ei lenger leve

Min lilla venn er død for meg er bare nød

Jeg kaste vil meg ut i havets bølger

Men hør nå de venner som her tilbake står

La aldri kjærligheten overvinne

For etter glede kommer sorg med den en altfor tidlig død

Og venner, ta den hendelse til minne

Ingen finner frem til den evige ro

Ingen finner frem til den evige ro

som seg ei veldig fremtrenger.

Sjelen må utstå en kamp for den tro

hvorav vår salighet henger.

Porten kalles trang, og veien heter smal

Hele Herrens nåde

Er for vårt alvor fald

Men her gjelder trenges?

Ja trenges seg frem

Ellers er himmlen forloren

Hindringer er mange, gjør motstand min sjel

Satan ei nåden deg unner

Treng deg gjennem alt som vil hindre ditt ve

La verdens vellis gå under

Vi deg verdens frukt

Som roper følg med oss

I min dyre sjel

Da måtte du forgå

Nei for Jesus kjærlighet jeg roper og ber

Svi di guds kraft for din trone

--

Meget vil deg hindre, min sjel stå imot,

strid mot din salighets fiende!

Frem igjennom alt som vil stanse din fot,

la ikke verden deg blinde!

Intet vil deg gavne verdens hele prakt

dersom den får sjelen fanget i sin makt.

Hør hva han sier som døde for deg:

Kjemp i Guds kraft for din krone!

Jesus i ditt hjerte er alle ting verd,

selv er han himmeriks rike;

derfor gjør med Jesus din daglige ferd,

trang er den veien, men like!

Treng deg til hans hjerte inn med all din makt,

få av nådens hånd din rene bryllupsdrakt!

Hør hva han sier: Bruk tålmod, o sjel,

så skal du himmerik vinne.

--

Mangler tekst til 2. melodi

Ishavsfarerne

Med hilsen så vil jeg fremføre

en sang i den ensomme natt

Den er i fra venner og kjære

vi er jo så ene og forlatt

Langt ute på ishavets bølger

vi rastløse tumler omkring

Så kast deg den hilsen som følger

til norge med iskolede vind

Vi seiler for velstand og lykke

Vi seiler for far og for mor

Vi seiler for Norges ære

og for flagget som vaier ombord

Je e nå litt redd for kjerringa

je er nå litt redd for kjerringa
at ho ska kom ihau alt je sa og lovte i mi friartid

å trøste meg å sku det bli
ett kjøleskap en personbil
men tel julkvelden fikk a e neglefil
tra la la det er da bra
å stelle pent med kjerringa

je tegne ett hus med fire rom
for det var det ho drømte om
og møblemang i ek og teak
å trøste meg som tala slik

je har e tomt der måsan gror
for vi fekk ett rom hos a svigermor
tra la la det er da bra
å stelle pent med kjerringa

je tala så pent om livets gang
at det sku bli en julesang
og jordbærkrem med sukker på
å trøste meg høss sku det gå
en ferietur tel rivieraen
men ifjor da øk a på rørosbanen
tra la la det er da bra
å stelle pent med kjerringa

je lofte visst alt som livet byr
ta sukkertøy og eventyr
og jubalong i måneskinn
å trøste meg for truten min
en himmelsk drøm min erts, jotakk
men ho har da fått seg en poplinsfrakk
tra la la det er da bra
å stelle pent med kjerringa

je vil itte skryte langt ifrå
men je har alltid lagt an på
å vara snill den lange dag
å vise tål og hjertelag
nå tar je meg en liten knert
for det er da kjerringa ærlig verdt
tra la la det er da bra
å stelle pent med kjerringa

Jeg beilet en gang til en pike så skjønn

Jeg beilet en gang til en pike så skjønn

Hun var meg så tro og hun hørte min bønn

Vi lovet gjensidig med hånd og med munn

Hinanden å elske til sildiskste stund

Da blev jeg så glad uti hjerte og hu

De salige timer jeg minnes ennu

Skjønt åræren runne i evighetsdrøm

Og jeg er oppvåknet av hindige drøm

Hun var jo i livets den fagreste vår

Var nylig inntrådt i sitt attende år

Så blid som en engel så frisk som en vind

Med roser som liljer på blomstrende kinn

Som vennlige stjerner på himmelen blå

Så var hennes øyner når til meg hun så

I ord og i tale i hvert hennes blikk

Forsikring jeg om hennes kjærlighet fikk

Ja elskede Tine du var meg så hull

Ditt hjerte var rent som det lutrede gull

Da var du så kjærlig så øm og så tro

Kun døden du sagde kan skille oss to

Og når ved din side så ofte jeg satt

Og timerne svant så fornøyet og glad

Henrevet av kjærlighets tryllende makt

Fornøyet vi knyttet vår kjærlighetspakt

Når skjebnen da skilte oss da mang en gang

Og skilsmissen stundom ble temmelig lang

Jeg ønsket meg vinger og flyve igjen

Tilbake til deg min bedrøvede venn

Da var du som enslige fulg på kvist

som sørgende due sin make har visst

Ditt elskende hjerte forglemte meg ei

Hvor langt jeg var fjernet på villsomme vei

Nå går jeg mismodig, bedragen og glemt

Mitt sinn og min harpe vemodig er stemt

Minst hadde jeg ventet meg sådant av deg

Dog aldri nei aldri du glemmes av meg

Men allting forandres med tid og med år

Vår kjærlighet kjølner og skjønnhet forgår

Men dypt i mitt hjerte jeg føler et sår

Som neppe vil leges med tid og med år

Men jeg din nu troskap tilgive deg vil

Forført er du bleven av vandre dertil

Du hørte bakvaskelsens tunge? så slem

Og du var da svak nok å akte på den

Jeg er forlibt min venn

Jeg er forlibt (forelsket) min venn

Når kjærlighetmakt er stor

Jeg vil så gjerne gifte meg

Men je tør itte for a mor

Jeg er lydig, jeg er dydig

Jeg er lydig, jeg er dydig, som alle andre menn

Jeg er den som aldri setter kvinner i et benn

Aldri røker jeg, aldri spøker jeg

Med lettsindig ord

Slik som andre gjorde i år

Og gjorde det i fjor

Jeg vil aldri bruke ord og stygge uttrykk jeg

Bare akka bakka bonka rakka bom bom bei

Når de andre sier svarte faen sier jeg

Akka bakka rakka bonka rakka bom bom bei

Jeg vil ha meg en hjertenskjær

Å jeg vil ha meg en hjertenskjær

Ja en hjertenskjær

Men er lei eller sur eller sint eller lei

I an gammal kopp?

Som drikker seg full

Og faller omkull

Han svarer jeg nei

Kjenner du a Netta

1.Kjenner du a Netta, kona mi sann

hu er ikke nettopp snill og blid, sann

Sinna heile tida, når a får den ria

og da får a kjeften sinn på gli, sann.

Jeg for mitt sann ønsker titt sann

gid jeg var det ærje beistet kvitt sann.

2.Krefter har a som en voksen kar sann

blir a sinna må jeg værra snar sann,

tel å fly på døra ellers kan a gjøra

lapskaus av den magre skrott jeg har sann.

Gid jeg kan sann, bli i stand sann

tel å vise att jeg dog er mann sann.

3.En gang prøvde jeg så menn derpå sann

men det gikk nok bare så som så sann

For med nød og neppe fikk jeg fra det sleppe

med et høl i skallen gul og blå sann.

Lytt nu til sann, jeg nu vil sann, jer fortelle

åssen det gikk til sann.

4.Her en vintermårra klokka sju sann

kaldt det var i stua huttetu, sann

Netta lå og snorka så jeg ikke orka

sova meir men måtte rundt meg snu sann.

Sengekle sann, dro jeg med sann

så lå a der naken fæl å se sann.

5.Væl en time lå a der og frøys sann,

jamra seg i søvne hosta, nøys sann,

men jeg lå og tenkte, dersom kulda skjenkte

henne dauen var jeg fri og løs sann.

Men akk og nei, sann, den gang ei sann,

Netta våkna like sur og lei, sann.

6.Drar du sengeteppet vekk fra meg sann,

Hitt med teppe straks din stygge blei, sann,

Den som ikke hørt a og som ikke vørt a

men som lot som sova, det var meg sann.

Netta tok sann, tak og dro sann

mens hun meg bak hoftebeina slo, sann.

7.Da jeg heile teppet væl var kvitt sann

våkna jeg på liksom, spurte blidt sann.

Nei men kjære Netta si meg hva er detta

teppet er da lissåvæl mitt som ditt sann.

Ta ei alt, sann, her er kaldt sann

teppet har jeg kjøpt og sjæl betart sann.

8.Men a Netta svarte erj og stri sann

sænga som du ligger i er mi sann

Her har du ditt teppe, men så skal du sleppe

senga mi og ha og dovne i, sann.

Du skal ut sann, ikke prut sann,

For du er en stygg og ekkel stut sann

9.Derpå ropt’a: Ut med deg din knærk sann

ga med begge beina meg et spark sann.

Midt på blanke rompa jeg på golvet dumpa

slo meg så jeg sprella som en mærk sann.

Der jeg lå sann frøys meg blå sann

Ønske meg litt mot og kraft å få sann.

10.Da med ett kom motet som en brann sann,

borti roa sto ei bøtte vann, sann.

Hei med den jeg ville stagge Nettas grille

vise henne at jeg dog er mann sann.

Jeg krøyp derbort sann, stilt men fort sann

tørstig etter hevn for skam og tort sann.

11.Raskt jeg krøyp til Nettas sengekant sann

trygg hu sov med fellen som hu fant sann.

Stilt på den jeg gløtta tømte heile bøtta

over hennes maga så det rant sann.

Opp hu skvatt sann, som en katt sann

skreik og bar seg som hu var besatt sann.

12.Nu da hele verket vel var endt sann

Følte jeg meg litegrann beklemt sann

Men jeg opp meg strammet og fikk kjekt fremstammet

Jeg skal vise deg at her er gutt sann

da med ett sann, i et sprett sann

Netta føyk av sænga sprek og lett sann.

13.Raskt hu greip meg med to slaktærtak sann

et i nakken og et ordentlig bak sann.

Og til værs meg langet så jeg skallen stanget

opp i taket med et veldig brak sann.

Ner jeg datt sann, klein og matt sann

og for aua raue gnistrer spratt sann.

14.I fire uker lå jeg meget svak sann

Netta selv var svært så tam og spak sann,

blidt omkring meg stelte, hverken slo ei skjelte

så jeg syk meg ønsket til hver dag sann.

Men akk og nei sann, fresk ble jeg sann

og a Netta hu var like lei sann.

Magnus Thorsens hvalfangervise

Her ned på Syd-Georgia det regner og det sner

Mens der hjemme i Tønsberg sitter bolærn vår og ler

De aner ei hvor usselt det er å være trell

Her ned på Syd-Georgia blant sne og is og fjell

Når hvalbøya kommer da blir det liv i land

Motoren den utsettes og hvalen dras i land

På flenserplanen kommer den og snart den flensa er

Og så om nogen øyenblikk på kjøttkommen det bær

Om onsda er'e torsken kokt om lørdan silda rå

Og den får du ta hvis du ei vil sulten gå

Det hender jo som oftest man ikke smaker sild

Men tager seg en villing slurk som blir servert dertil

Om torsdan er'e sviskegraut, til desser den går ann

Men melken som man får dertil det er jo farva vann

Og farva vann te grauten det er slett ikke bra

Men stuerten serverer den og han er likeglad

Og vil du nu vita hvem den visa dikta har

Så er det en fra Stokke, en meget lystig kar

Han heter Magnus Thorsen og kom til denne øy

For der'e atten måneder han knoge for sitt brød

Motorsykkelvisa

… er den sa ja, i firetusen da

Opp på disken åsså ga jæ ne a sta(?)

Han gikk som en rakett

Het jo Håkon ett

Å jøsses, så det røyk om svansen

Polisen skreik: “stopp, du kjører altfor fort

Du stenker ne’ både folk og fe med lort”

Singli duttan og ta meg sjuttan

Og nummer bar det er’u uttan

Kosmos III (jeg kommer med toget)

Jeg kommer med toget fra Stokke

Jeg skal reise ut med Kosmos III

Ja tøyet er pakket i sekken

Og kona mi er også med

Hun vil jo så gjerne slå følge

Bli med ombord for å se

Det flotte hvalkokri som kom ifra Sverige

En kan ikke si no på det

Bak Framnes ved odden der lå den

Så prektig et Kosmos fortøyd

To karer med hver sine koner

Kommer brekken opp glad og fornøyd

Den ene han spør litt forsiktig

Kan kona mi få bli med

Nei her er kun adgang for flottere fruer

Det er ikke no å gjøre med det

Min kone hun ble litt skuffet

Og trist da hun vandret hen

Men hun vil nok prøve sjansen

Når koka den kommer igjen

Og det trengs jo, de kommer og møter

Og betaler for båtmann til land

For vi har nok neppe så my i kontanter

At vi selv kan betale til ham

Og dagen den kom vi var ferdig

Og ankeret hives opp

Og kursen den sattes mot syden

Men i Las Palmas blir det slått opp

Fra tankbåten får vi vår olje

På senjoritane måtte vi se

Men jeg tror vel neppe at kona vår hjemme

Vil nekte oss noe av det

Den tiende så kom vi på feltet

Og fangsten begynte straks

Men skytterne skøyt mange bommær

Som kaller de dårlig flaks

Men feilen lå neppe hos skyttern

For korne på kannon sto skakt

Og hvis de var heldig, traff hvalen i rompa

Så fløy en til lina den brakk

Ja for ligger vi her nedi syden

På det stormende osean

Vi kjele og eva sjauer

Det er jobben i maskin om dan

Men gutta som arber på dekket

De sjelden er å se

For de må nok gjemme seg bort ifra sjefen

En kan ikke si no på det

Ja nå lakker det fort imot slutten

Da vi setter kursen hjem

En del har nok oppnådd sin kvote

Men Kosmos III er ei blandt dem

Så dermed vi slutter sangen

For ellers så blir den for lang

Og så får vi håpe vi fisker vår kvote

Med Kosmos III neste gang

Måke fortell hva du så

Å måke fortell hva du så

Så du guttane i bushen lå

Med gule og svarte og grønne og blå

Måke fortell hva du så

Olga fra Andebu

Jeg heter Olga fra Andebu

Og fuller atten til våren nu

/:Jeg har ei søster ei eller bror

Og tidlig døde min far og mor:/

Jeg var forlovet her til i fjor

Med Krestjan Pedersen som hjemme bor

Jeg elsket Krestjan, han elska meg

Og da han slo opp, ble jeg riktig lei

Jeg dro til byen og tok meg post

Min lønn var trevde, losji og kost

Det va’kke dårlig, ei slik ei tid

Så jeg var ovapå, ja det får’n si

Det var en aften, jeg husker godt

Det kom en tysker og hilste flott

Han spurte “frøken, vil du bli med,

Og ta en tur opp på Tønsberg kafé?”

Jeg tenkte først at svare nei,

For piker bør jo passe seg

Men tysker’n var både stolt og kjekk

Og straks så ble jeg helt borte vekk

Vi gikk der opp, vi bli ble dus

Vi ble sittende, og vi drakk brus

Men så kom tiden jeg skulle hjem

Da sa tyskeren, vær ikke slem

Vi kan jo ta en tur der opp

På Møllerbakkens grønne topp

Der kan vi lieke litt eksersis

På ekte tysker soldatervis

Han trykket ømt om min jomfrubarm

Og rope høyt “flyalarm!

Vi begge dekning søke må”

Til slutt vi begge nedi graset lå

Jeg heter Olga fra Andbu,

Og si meg kjære, hva heter du

Han svarte blydigt han var en venn

Hans navn var meget kjent: aufwidersehn

Og da han ropte “invasjon!”

Jeg måtte bruke min sprengkanon

Å huttetu da, hvor redd jeg var

Alene våkna jeg med ræva bar

På mødrehjemmet jeg fikk et barn

Og dokter’n spurte meg, hvem var far’n?

Jeg svarte blydigt: “han var en venn,

Hans navn er meget kjent: aufwiedersehn”

Pottittvise

Sett pottiter te pottitter det skreik dem i hol?

Sett bare en og fem hundre du får

Te vintern du kan ikke mat dettan få

Det gjelder nok om å sette pottitter nå

Se pottitter te pottiter ska kento styrte norge

Og mobbliserte alle mann te å møte neppå torjet

Du skukke ta med våben, nei vi fikk ei lov til det

Men hakkespae og pottitter vi skulle ta med

Og sjefen satt på akershus med med de orda

Se og kom avgårlde vi ska ha pottitter i jorlda

Og gjedder den ble kasta ut på boden skreik en tut

Te pottitter det blin’te a’ant å leve a te slutt

Ja stortinget stengte og tingmenna stakk

Ja polti de løp ifra lue og frakk

Og skola den stengte og lærerne sprang

Og konnsert i aulan så språgo sang

Med pottitter te pottiter i haver og i parka

For Ulevold ble tatt neen ta kommandert te marka

Ja adde sjefen nordmann sa jeg tror at jeg blir gal

For pottitter te pottitter se sengen nasjonal

Og hauken med familie begynte å grave utpå skøyen

Og rose og han finnsnes fikk forskjeller?? Utpå tøyen

Og josbese spadde men så sang så sur og mutt

Det bli’nte a’ant å leve av enn a pottitter te slutt

Rallarvise etter Hjalmar Bergene

Jeg var en liten livat pojk från Dalarna jag kom

Jeg ville ut i världen for å se meg litt derom

Jag tyvkte jag var alltfor god, te gå der hemma grava jord

Jag villa ut i høga nord og bli en kar så stor

Men da jeg kom ti Noje, jag straks arbete fikk

Da glemte jeg nokhemmet, for allting vel meg gikk

Jeg venner søkte, venner fant, en festermø var deriblant

Hun ville Kalle skulle bli en ektemann på kant

Og når jeg hadde varit i Norje vet et år

Fikk Kalle nog erfare, hvad kjærlighet formår

For jag ble skilt från flickan, som falskneren från brickan

Jag ble ju dømt at sitta i flengselet et år

Men når jag hadde varat i fengselet vel et år

Da finnes dype tanker, her i cellen tungt at gå

For lilla vennens bruna hår, for meg i mina tanker står

Og derfor tenkte jag som så “bak murer tungt å gå”

Og når jeg kom från cellen, en reise fri jag fick

Helt fra Kristiania til Dalarne den gick

Jeg gick meg halt, jeg føs og svalt, jag lå i lader øverlallt

Det får de jævla bønderne på dommens dag betalt

Da vil den gode herren til bonden si som så:

Ni ga ei Kalle føde, og lot ham ute stå

Mars nu avsted til Belsebub, der blir du sterk med rubb og stubb

Den store lyse gledeshall står kvar for glade Karl

Revyvise (Hallo er det dem)

Hallo er det dem som er Hr. Løytnant Snipp

Jeg har en regning til dem ifra vipp?

På en måsestek en palme, karbonade

To flasker øl, en dram og to cigarer

Ja jeg betale skal og vil

Alle prosenter som de legger til

Omkostninger og renter her skal vanke

Og hvor jeg vender rygg skal gjennom banken

Den kreditor på gulvet lå

I ansiktet var han gul og blå

Og medballansa både for og atter

Han nedav trappen gjorde mange tapper?

Sangleik

Jeg gikk meg ut en aften i klare måneskinn

Jeg gikk meg ut en aften i klare måneskinn

Da møtte jeg en flicka så fager og så skjønn skjønn skjønn

Så møtte jeg en flicka så fager og så skjønn

Hun lovet meg sitt hjerte hun lovet meg sin hånd

Hun lovet meg sitt hjerte hun lovet meg sin hånd

Kun døden, kun døden kan løse disse bånd bånd bånd

Kun døden, kun døden kan løse disse bånd

Sanglek etter fru Sylvan Jonsen

Her e gilde, her e gilde,

Her e gilde hver enda da

Her e gilde, her e gilde

Her e gilde hver enda da

Hei hopsa, her er jag

Jag er alltid livande glad

Hei hopsa her er jag

Jag er alltid livande glad

Skapvisa

Det begynte så pent at de møtte i selskap

og straks ble der kjennskap og vennskap i stand,

hun lokket med morskap en tur i et landskap

men han skjønte ikke det skapende grann.

Fra paradiset har man jo en vitenskap

det ender i fra vennskap og til lidenskap,

men vennskapet lurer i kunnskapens gamle tre,

han biter i eplet, o Gud for et fe.

Og huldskap og kjennskap og vennskap blir ekteskap,

hun lover på troskap og boskap også.

Så forlater hun skyldskap og selger sitt linnedskap,

og tenker som så: ja det blir vel en råd.

Så kjøper hun seg kjøkkenskap og sengeskap

og tosken gir a nøkkelen til sitt pengeskap,

så lever de i morskap og faderskap og moderskap,

men siden får han vite hvor skapet skal stå.

Hun fråtser i villskap i selskap og dovenskap

han sliter for matskap og hus som en mann,

så kommer det budskap om utroskap og djevelskap

og skyldskap og slektskap får ondskap i stand.

Så fruen blir et isskap i sitt ekteskap,

og mannen han får mesterskap i drukkenskap,

og herskapet skilles med trollskap og djevelskap

ja ekteskapet er et nydelig skap.

Skomakervise

Skomaker Prygdyll han er så deilig

Han har så krøllete og vakkert hår

Smedevise

En dag var der møte hos Sigurd Haugerød

Prebensen predikede med ild og glød

Han sto der og sparkede og lo og sang

Men dog med en noget vemodig klang

Å du min deiligste Prebensen

Ingen kan predike så godt som deg

Å du min deiligste Prebensen

Ingen kan predike så godt som deg

Spørrevisa

Du må'kke bli fornærma

men nå spør jæ bare litt

det å svare meg blir kanskje litt for stridt

det er så mange saker som jeg stadig

går og lurer på

som jeg slettes ikke greier å forstå

derfor må jeg spørre dere

om at kanskje dere vil

være vennlige og prøve å hjelpe til

jeg har flydd rundt heile skuta

for å få litt hjælp og råd

men det var jo ingen hjælp nonsteds å få

Refreng:

Unnskyld unnskyld unnskyld at jæ spør

jæ spør vel kanskje mere enn jæ bør

men Curacao har gjort meg ganske ør

og da spør’n vel kanskje mere enn man bør

Må man bruke påsa når

man pakke ska en flens

tror’u kokeriet noengang går lens?

Kan'ke byssetellegramma

få sin egen tel’grafist

Onkel Anders greier biffen, det er visst

Når som atte vi får fjernsyn

tror’u alt vi kan få se

tror’u atte gutta her vil like det?

Dette snøret du som atte skuta

alltid sleper med

hva slags fisker får man egentlig på det?

Refreng

Denne lommeboka guttær

som ble gitt til oss i fjol

var i grunnen ikke boka litt for stor

Denne “lista” her på Kosmos

kan vel helt bli sløyfa nå

nå som mattene er brukt i Curacao?

Skjønt jæ skjønner ikke vitsen

med å bruke slike ting

jæ tror “kaktus” ville gitt det mere “sving”

Hvis vi kommer ne’ te’ Kept'n

som vi kanskje kanskje kan

tror’u gutta ønsker å få gå i land

Refreng

Hvem er Olsen her på skuta

kan du ikke det meg si

jæ har hørt’n er så jævli’ te’ å vri

Tror’u at de finner maken

te’rri kokkene vi har

te å lave mat de førsteprisen tar

Han der kokken ne’rri Cape Town

dere husker sikkert han

hadd’n glemt å kle sæ før’n gikk i land?

Men jæ får nok sikkert svaret

for’ri fleste vet det jo

da'dde vært no’n bøljer ne’ppå Del Monico

Refreng

Sven Svane

Sven Svane han red seg på vegen en gang

da møtte han på vegen en vandringens mann

"Vil du noen spørsmål besvare

ti ellers står ditt liv uti fare”

Hva er vel grønast i djupaste dal

hva skiner skønast i drotningens sal

og hva er vel hvitare enn svanen

og hva flyger høgare enn tranen?

Hvem kan vel bygga den bredaste bro

hvem kan vel svømma den striaste flod

og hva er vel hurtigst på jorden

og hva lyder høgare enn torden

Gresset er vel grønast i djupaste dal

solen skiner skønast i drottningens sal

og snø’n er vel hvitare enn svanen

og vinden flygar høgare enn tranen

Isen kan bygga den bredaste bor

fisken kan svømma den stridaste flod

og tanken er vel hurtigst på jorden

og dommen lyder høgare enn torden

Søte Jesus

Søte Jesus gi meg nåde

Kraft og mot å vandre så

At jeg deg en gang får skue

og med brudekleder på

Da er all min nød til ende

Og min gråt til glede vendt

Takk o Jesus for din nåde

Som du har til jorden sendt

Skynd deg Sion her er nåde

Stå ei stille, bli ei matt

Se nu ikke mer tilbake

Før du får din krone fatt

Tenk på hva du har i vente

Tenk på hva du får å se

Når din Jesus deg vil hente

Og sto mot deg mer enn hun

Da er all min trengsel endet

Da skal sorg ei trykke mer

Da skal hat og tap få ende

Og i den se fred og fri

Ja en salighet til bytte

For en trengsel bane her

Kjære sjel vær tro i striden

Snart, ja snart du kommer der

Tatervisa

Skjebnen har født meg til verda,

Men jæ vet inte hvem som har skyld,

det første jeg lærte var å stæla,

og fly på de andre’tter fyll.

Mor mi var venn med en tater

far min dem aldri fant,

han skal være i De forenede stader,

men jeg vet ikke om det er sant.

Og tatera holdt til ned ved elva

vi bodde i sjekta hos dem,

da jeg kom hjem en kveld var a vælva,

så nå har jeg ikke lenger noe hjem.

Nå ligger jeg her under brua,

jeg er ikke menneske jeg,

men hva er det du glaner på du da,

ligger jeg kanskje i veien for deg.

Jeg går rundt i tomhet og kava,

og er ikke menneske mer,

det blir ikke mange ved grava,

det blir ingen blomster til meg.

//

Mor mi stakk a med en tater

Og far min han åsså forsvant

Han ska bo i de forenede stater

Men jæ veit inte om det er sant

Jeg har bodd i ei jakt neri ælva

Mos tat’ra, jæ bodde hos dem

Men da jæ kom hjem der ei natt, var hu vælva

Så nå har jeg ikke no hjem

Nei, nå bor jeg der oppunder brua

Det er da vel godt nok for meg

Men å står du og glaner på du da

Kanskje er jeg i veien for deg

Du som går der med velpleide hender

Med krølla og klippa ditt hår

Ta vekk pudder og innsatte tenner

Så har jæ like fin maske som går??

Ja nu går jeg alene i verden

Og ser efter far åsså mor

Men den ode har fulgt meg på ferden

Ifra syden til hjemmet her nord

Totenvisa

Je e frå Toten og harn’te vøri

no større uttaførre bygda mi

Men far han sagde “je kæin’te fø dei,

så du kæin itte bli gå’nes her"

Han hadde hørt at dem dro på hvalfangst

og tjente pæing så det var no for meg

Men je va itte så høg i hatten

då je tok skreppa mi og dro ivei

Je rest med toget og satt og grunne,

du veit det var jo æiller fyste gong

Da kom de’n kal med no’n blanke knappær,

 handa hadd’n ei lita tong

“Få sjå billetten” sa’n, men jeg svarte’n

du kæin vel kjøpe sjøl sånn som je har gjort

Då vart’n styrin og sa “din bondfugl”

og “guttejækel” og rusla bort

I Sandefjord kom jæ te kontoret

te’n Ænders Jahre og dæ va gruss

Ei jinte satt bak ei glugg og blunke

og stemmen lød som et englepust

Og bak no’n glaser satt fine kara

med stive skjorter og med blanke sko

Je tenkte, dettane her får vara,

je resser hemmat te far og mor

Men straks så kom der en ka(r)l og bukke

og je blei raud som ei bytte blod

Je stamma fram “kæin je få ei hyre?

Hæin far har gris som e feit og god”

Han vart så blid, “harru vært te sjøs”, sa’n

“Å jo je har jo vørri litt i prom”

Då fekk je jobben og attpå te

sku je få kosten og gratis rom

Je gjekk ombo(r)l men ble ganske fælin

då je fekk sjå så en vældi båt

Han var så høg som te’ll låvemønet

og folk dæm vinka og lo og gråt

Je va alæine, og ingen enste meg

mer enn dekket som je trødde på

Je knytte nevin, nå bli je vaksin,

så ske je ta døm, kæin du bæinne på

Urmageren fra Tvedestrand

Tvedestrand, for den som ikke vet det

er en yndig liten sørlandsby

Men det iddyllisk og skjønne stedet

har nu tapt no av sitt gode ry

Tenk siste gang da der ble opptatt manntall,

så hadde byen vokset littegrann.

Det var en urmaker som kom fra Mandall!

Det har’kke hendt før nedi Tvedestrand.

Med den urmageren det nu forlyder

kom oså synden inn i Tvedestrand,

for han var simpelthen en stor forbryder,

som lavet tyveri og ildebrann!

Han hadde kjede udav gull på maven,

hvem kunne tro det var no’ galt med han,

som hadde silkevest og skinn på kraven?

Det ha’kke hendt før nedi Tvedestrand.

Butikk det leide han av baker Holte,

det skulle tyde på en god moral,

men tenk de klokkene som fyren solgte,

de hadde’n stjålet bort i Arendal!

Vi skjønte ingenting i grunnen førenn

at tyve kroner i vår bank forsvann –

Tenk nu må bankbestyrer’n låse dørren!

Sånt har ikke hendt før nedi Tvedestrand.

Så stjal han altervin fra pastor Walthers,

og følgene har ikke uteblitt:

Tenk nå går hele Tvedestrand til alters,

for presten ha’kke an’t enn akevitt.

Så stjal han vesken ifra jordmor Sandal,

så de som bruger henne dann og vann,

de må ta rudebilen helt til Mandal.

Det ha’kke hendt før nedi Tvedestrand.

Nu synes Tvedestrand det var på tide

Å skaffe byen av med dette ry.

Det var uhyggelig å gå og vite

man har en underverden i sin by!

Da stjal han ordenen fra reder Jørnsen,

og det var meningen å knipe mann’n,

så stjal han buksene til pol’ti Sør’nsen!

Sånt har’kke hendt før nedi Tvedestrand..

Jeg har en god venninne jomfru Kruge,

og hennes dyd var hennes stolthet, men

selv den forsvann en natt i forrige uke –

Det er en skam med den urmakeren!

Hun har nu prøvet å låse loftet,

og låsen er jo i den beste stand,

Men han stjal nøkkelen, og er der ofte.

Det har ikke hendt før nedi Tvedestrand.