JOMFRU ÆSELSKIND.
Eventyr-Sangspil i 5 Akter af Erik Bugh.
(1879. Kasino.)

Allegro moderato.

Lilia.

Egen Melodi.

1. Kong Mæ-dor er en grum-me kæk Og
   meg-tig Mand, det
   maas med Skræk Den
   he-le Ver.de
   ik-ne de jeg
   o-ver-maa-de

2. Den vi-se Kej-ser Ka-li-fax Er
   af en gan-ske
   an-den Slags, Men
   he-le Man-ner
   spen-de, og
   der

3. Jeg hur slet-in-gen Ting i-mod Prins Rol-lo, han er
   kæk og god Og
   fat-tig Prins, Saas
   je-ner jeg og
   tak-ker, Ti

ran-de. Han tryger Jern og
sbi-ger. Han drikker i ke
vak-ker. Og binder jeg en
spis-ser Ild Og
Blod men Blæk, Og
Gang til Sinds, At

han maa væ-re
synges al-drig
i hans Hal, Og
er, vil faa Et

verd at se, Saa
al-drig har han
kom, vil faa Et

hij som To og
al-drig har han
kom, vil faa Et

tyk som Tre Og
paat et Bal De
stort som Saas Og

sort som Busse
sti-ve Ben be
sa to ее ре-

maan-den Som
sti-ve Bør-sten
sider al-tid
sa en Mængde

staar hans Haar, Og
tvar og trist, Og
er er der dem der
gan-ske vist, At

spaan, han faar med
han har Mol i
Her-lig-hed Som

Pan-den. Ah
Ske-get. Ah
ha ha ha ha Ah ha ha ha ha Er

ha ha ha ha Ah ha ha ha ha Er

ha ha ha ha Ah ha ha ha ha Er

ha ha ha ha Ah ha ha ha ha Vär

det en Mand for mig Pa-pa? Ah
ha ha ha ha Ah
ha ha ha ha Er

det en Mand for mig Pa-pa?
ha ha ha ha Ah
ha ha ha ha Er

det et Navn for mig Pa-pa?
ha ha ha ha Ah
ha ha ha ha Vär

det en Mand for mig Pa-pa?
ha ha ha ha Ah
ha ha ha ha Er

det et Navn for mig Pa-pa?
Andantino.

Rollo.

La Grande Duchesse.

Vær ej vred! Du ved, At jeg kæmped og stred Med en Magt, der ikke har

Mage! Vær ej vred! Du ved, Hvilke Kvæler jeg led i mit Hjem, For jeg bid maatte draage. Hvert

tempo

Ojeblik led jeg Døden der, I Søvnets fortsætten de Flamme. O lad mig blot se min

Hjertenskær, Og tag saa mit Liv med det Samme! Ja Vær min Ven, Og, for mig til

hende igen! Og skal for min Brøde Jeg bude, Lad til Trüst Mighøre den elskede Rüst, For mit

rit. animé

Hjerte maa blode, Til Døde! Min Tanke ser Kun Mørke her, Jeg

føler hvert Mindesforsvinde, Og ønsker flere Jeg
VI.

1. Jeg var i Kongens hele
2. Engang i Høden da det

rige Kenit som den
grøde, og da mit
Hjer-te Just var
blødt, Følte jeg
Sans og Samling

lige: Ingen har
smeltte Saa jeg tog
haft en bedre
Smag. Og saa hvor
dan det Su-
smager, ved jeg, men
vist er det. Man

a tempo.

bor Al-drig gaa
gør, Jo det er
hen og bli-ve
Ba-ger, Naar man har et Ho’de af
Smør, Naar man har et Ho’de af
Smør.