**Rörtöngin (1974)**

Lag: Hjalti Jón Sveinsson

Texti: Guðmundur Sæmundsson

C Dm G C

Ég er rörtöng, kæru vinir, og rörtöng alltaf verð

 C7 F G

þótt ryðguð sé og orðin smá til verka.

 C Dm G C

En ég hef alltaf verið svolítið undarlega gerð

 C7 G

og aldrei viljað kalla mig neitt sterka.

C7 F G C Em Am

En í samstarfi með öðrum geri ég mitt gagn,

 F G C

geri ég mitt allra besta gagn.

Ég hef skrúfað sundur katla og kannað heiminn fús,

krana fest á eldhúsbekki og tanka.

Ég hef komið inn í villur og vegleg frystihús,

í verkamannaháhýsi og banka.

* En þó er ein mín iðja, sem allra hæst ég met,

iðja, sem ég framar öllu met.

Þér finnst hún kannski skrítin, sú skoðun sem ég hef,

og skammarleg af rörtöng, það má vera.

En fyrir þetta álit mitt ég æru mína gef

og einskis met, hvað aðrir segja og gera.

* Í mótlætinu styrkist og eflist álit mitt,

eflist þetta skrítna álit mitt.

**(Sjá næstu síðu)**

Í hendi verkamannsins sem vopn gegn illri nauð,

sem varnartæki fátæks manns gegn kúgun,

sem lítilmagnans brandur gegn lygavaldsins auð,

gegn lævíslegum áróðri og þrúgun.

* Í baráttu hins smáa um brauðið tek ég þátt,

í baráttunni tek ég fullan þátt.

Og því, mín kæra systir, vil ég segja við þig eitt,

að síðustu er eitt, sem þú skalt muna:

Sú hönd, sem um þig heldur, til höggs þig getur reitt,

og högg það verður stærra en þig mun gruna.

* Því í sameiningu getum við sigrað hvað sem er,

sigrað allt sem rangt og logið er.

**(Tvær síðustu línurnar endurteknar)**