Korhosten laulu

Kor-ho - nen on su-kum-me, ni-men saim-me syn-tyis-säm - me! On

- tä - me - ren

mail

ta,

-

Vol

- gan

vai - heil - ta

D/F© G C D(“4) D

&# œ D Œ

&#

&#

&# E‹

Säv. A. Korhonen

Kustaa huomas, tarvitaan elinvoimaa erämaahan Suomenmaata samosimme mukaan valtaamaan

Suurenmoisen sukupuumme oksat kauas ulottuu yhteiseen ne kekohon kannettu nyt on!

*M. Korhonen / A. Korhonen*

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

qaaz =[q p ]e

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

mei-dän hei - mo suo-men laa - jim - pi - a la - jis - saan!

B7 E‹ C

Kau - ko -mail - ta juu - ret kau-niit kar - ja- lai set kur - kot - taa,

A‹ D C G

I

Korga ennen Korhosta kantaisä kannakselta tullessansa turkiksensa kantoi matkoiltaan

Suku kasvoi Suvannolla Rannal' laajan Laatokan Metsäpirtin mailla kyläs' Korholan

Kansat maillaan taisteli sodan kauheuksissa kärsi Isät joutui rakkahimman kodin jättämään

Saapuivat he Savilahteen Savon alkupisteeseen Kaatui sadot, kasket Kasvoi Savonmaa