Tomten

Viktor Rydberg (1828-1895)

1. Midvinternattens köld är hård,

Stjärnorna gnistra och glimma.

Alla sofva i enslig gård

Djupt under midnattstimma.

Månen vandrar sin tysta ban,

Snön lyser hvit på fur och gran,

Snön lyser hvit på taken.

Endast tomten är vaken.

2. Går till visthus och redskapshus

Känner på alla låsen –

Korna drömma vid månens ljus

Sommardrömmar i båsen;

Glömsk af sele och pisk och töm

Pålle i stallet har ock en dröm:

Krubban, han lutar öfver,

Fylls af doftande klöfver.

3. Går till stängslet för lamm och får,

Ser hur de sofva därinne:

Går till hönsen, där tuppen står

Stolt på sin högste pinne;

Karo i hundbots halm mår godt,

Vaknar och viftar på svansen smått.

Karo sin tomte känner,

De äro goda vänner.

4. Tomten smyger sig sist att se

Husbondefolket det kära,

Länge och väl han märkt att de

Hålla hans flit till ära;

Barnens kammar han sen på tå

Nalkas att se de söta små,

Ingen må det förtycka:

Det är hans största lycka.

5. Tyst är skogen och nejden all,

Lifvet därute är fruset,

Blott från fjärran af forsens fall

Höres helt sakta bruset.

Tomten lyssnar och, halft i dröm,

Tycker sig höra tidens ström,

Undrar hvarthän den ska fara,

Undrar, hvar källan må vara.

6. Midvinternattens köld är hård,

Stjärnorna gnistra och glimma.

Alla sofva i enslig gård,

Godt intill morgontimma.

Månen sänker sin tysta ban,

Snön lyser hvit på fur och gran,

Snön lyser hvit på taken

Endast tomten är vaken.

*Från sägnerna kommer tomten. Dikten Tomten med sina många verser har svenska skolbarn läst och lärt sig utantill till jul under hela 1900-talet.*