**Frälsningen**

Så kom stora nöden till frälsning

Vår moder till påhittighet

Halleluja vi ropa till hälsning

och rusa till bläck och trumpet

Nu skönare nejder vi skåda!

Nu finns ej inaktivitet

Nu grönskar det utanför lådan

Nu blommar kreativitet

Nu flödar det vitsar från narren

Nu spirar var slumrad idé

På väggen där hänga gitarren

Jag mäktar ej plocka den ner.

Jag mäktar ej fatta min penna

Trots grönska och stigande sav

Om blott jag fick krafter att bränna

gitarren när värmen stängs av

Om blott jag fick lusten att knäppa

En endaste ton på min sträng

Här finns knappt ens lusten att greppa

mobilen här bredvid min säng

Bak tummen som sveper i flödet

Där delas det lycka och svar

Jag ämnar ej ens dela brödet

Det bröd som jag ännu har kvar

Jag ämnar ej stiga ur schaktet

Från soffan där dagarna sker

Jag ovanför känner föraktet

från spelet som hånfullt ser ner

På väggen den blänga och klaga

med ihålig gapande gom

Och minner med dammet som lagrats

om min usliga ynkedom

Så kom stora nöden med hälsning

att upptäcka livet igen

Halleluja nu kommer vår frälsning!

Nu hugger vi i kära vän!

Med avund jag stirra och blänga

på strängspelets hals där det satts

ett snöre, i vilket den hänga

Jag önskar att vi bytte plats