**Det tjuter ulv (Ferlin)** (sid 197)

(Iduns krönika dec. -39)

Det står ett mörker kring vår dörr

i denna helg som aldrig förr.

Blott hatet som ett kosmiskt glöd

bemålar snön och marken röd.

Kallt blåser det kring alla hus.

Var tindrar våra stjärnors ljus?

Vart driver vi på öde mo,

där blinda vilddjursögon glo?

Det tjuter ulv kring mur och grind.

Vart raglar vi i nattens vind?

Ett år ska dö – ett annat år

med skrämselblick på trappan står

Vi åkte som i bil förut

men plötsligen tog vägen slut.

Vart går vi nu, vad väntar oss?

Var glimrar våra stjärnors bloss?

Här lyser bara hat och brand.

Ur vinterland och mörkerland

framfamlar vi en frusen bön:

Gud, gör din värld en smula skön.

Det tjuter ulv....

Vi människor har föga gjort

att hållas av och kallas stort,

men, Gud, för dina vackra ting

bryt sönder mörkrets mördarring.

Låt det bli vår ännu en gång,

låt det bli sol och fågelsång.

Lyft ut din hand kring bloddränkt mull

för fåglarnas och trädens skull

Det tjuter ulv...