Vilse i skogen

Två dagar gick jag i viller skog,

min mat var bär och min dryck var vatten.

Vid tallens rötter mitt hem jag tog

och sov på mossan den korta natten.

Jag drömt om änglar och underting,

men vargen smög uti skogen kring.

Min moder gråter, min far går skall

men finner icke sin enda flicka.

Var är den lilla? På mormors pall

nyss satt hon flitigt och lärde sticka.

Du morgonskimmer som strålar där,

säg till därhemma var lillan är!

Du väna fågel som kuttrar sött,

flyg hem till torpet du skogens duva.

Jag stackars liten, jag är så trött,

och mjukt jag ligger uppå en tuva.

Du ekorrunge, spring du åstad

med bud till far, då blir han så glad.

Vem hjälper mig när jag stackars barn

ej finns därhemma? Vem hämtar vatten?

Vem maler kaffet på mormors kvarn?

Vem stänger pullorna in för natten?

Vem läser bordsbön så rent jag kan?

Ty lillebror är för liten han.

Men vad var det som så vackert lät?

Jo, det är klockor som sammanringa.

Tyst, det är söndag, nu minns jag det.

Friskt mod igen. Jag kan åter springa.

Ring länge, länge i kyrkobyn

till dess jag hinner till skogens bryn.

Men när som prästen från predikstoln

bad för den lilla som vilsegången.

Då stod hon där uti vardagskjoln,

ej grann men frälsad på kyrkogången.

Dit var hon kallad av klockans ljud

att tacka, lova och prisa Gud.

Text: Skillingatryck

Musik: Karl-Gunnar Svensson