**Hjemlig havn** av Kim Lie

Du kom te verden som et løvetannfrø,

tilfeldig med vinden over fjell og sjø

Du blomstra frem ei sein og kald natt

her iblant oss alle, men evig forlatt

Førr kvær løvetann står aleina,

ofte ikke sett, eller bare glemt bort

Selv om rosan ble løfta frem,

du godtok ikke kom te kort

Du e'kke redd førr mørket, e'kke redd førr regn

Du frykta heller lyset som vis veien hjem

Det e mange skjær i sjøen og hindringa på land, men det e ofte bedre enn ei hjemlig havn

Bedre enn ei hjemlig havn Bedre enn ei hjemlig havn

Bedre enn ei hjemlig havn

Kem va det som sku ønsk dæ velkommen

Du va ugress, kor hen sku du slå rot

Du hørte ikke hjemme, men du

beholdt allikevel ditt mot

Du pusta fortsatt, føl du ikke e med

Du har gått tusen mil, men du kan fortsatt ikke se

Mange undra koffør sku det ta så lang tid, men du har trengt igjennom asfalt, det har ikke de

Du e'kke redd førr mørket, e'kke redd førr regn

Du frykta heller lyset som vis veien hjem

Det e mange skjær i sjøen og hindringa på land, men det e ofte bedre enn ei hjemlig havn

Bedre enn ei hjemlig havn Bedre enn ei hjemlig havn Bedre enn ei hjemlig havn