**d. Knut tok en tur til København**

EN GAMMEL MANN: Nå, velkommen, Nuutti! Der er du jo! God morgen!

OLLIN NUUTTI: God morgen! Her er jeg nå. Hvordan går det her?

DEN GAMLE MANNEN: Det går bra. I alle fall nå, når vi fikk se deg igjen! Vi trodde nå at du ikke kom tilbake fra den turen. Du dro om høsten, og vinteren gikk og nesten våren også. Først nå kom du tilbake. Snart tiner snøen og så er det sommer. Og om sommeren er det vanskelig å ferdes. Man kan ikke gå på ski og heller ikke kjøre med rein. Men du rakk det likevel før sommeren.

NUUTTI: Visst rakk jeg. Ikke hadde jeg lyst til å bli gammel der i Danmark eller bli igjen der. Jeg trivdes ikke der i storbyen. Men jammen var det en lang tur. I høst dro jeg og først nå i vår kom jeg meg tilbake. Først kjørte jeg med rein til Kautokeino på svensk side, derifra til Karesuando, derifra nedover langs Torneelva. Innimellom måtte jeg også gå på ski, når jeg ikke fikk tak i rein. Og innimellom måtte jeg gå også. Det var en lang tur. Gjennom Sverige dro jeg. Jeg fikk brev fra Stockholm om at jeg kunne komme til Danmark. Så nærmet jeg meg København. Fra Sverige – eller er det Danmark? – fra Skåne til København kjørte jeg over isen med hest, fordi Öresund var islagt. Det var en vanskelig reise. Nå drar jeg straks til den onde amtmann Kjeldsen. Jeg har et brev til han fra kongen. Det må jeg gi til amtmannen og det straks. Slik er ordren.

EN ANNEN MANN: Fikk du snakket med kongen da? Forstår kongen nå, hvordan livet her er for oss? Får vi nå leve og være, slik rett og godt er?

NUUTTI: Jeg forteller alt etterpå. Nå rekker jeg det ikke. Jeg har ikke tid, fordi jeg må gå til amtmannen.

DEN GAMLE MANNEN: Vent nå litt, Nuutti. Fortell hvorfor du ble så lenge på den turen. Selv om du kjørte med rein og gikk på ski og til fots og kjørte med hest også, så var nå ikke turen så lang. Hva var det egentlig som hendte deg der i København? Hvorfor ble du så lenge der?

NUUTTI: Da jeg dro om høsten, så fikk jeg et brev med meg som presten i Talvik, han Falck, skrev. I brevet forklarte presten alt om hvordan livet er for oss her og hvordan amtmannen plager oss. Jeg ga så det brevet til kongen. Men jeg fikk ikke snakket med kongen straks, fordi det var en udugelig hoffmann der. Jeg visste ikke at det var bror til amtmannen, og jeg ga brevet til ham først. Han ville jo ikke gi brevet til kongen. Så først måtte jeg treffe den gamle presten vår, Leemin Nuutti (Knut Leem), i København. Han kjente meg og tok meg med til kongen. Så fikk jeg snakket med kongen. Jeg ga det andre brevet til kongen**.** Du skjønner, heldigvis hadde presten i Talvik gitt to brev til meg. Kongen leste brevet og forsto straks, hva som er rett og sant og hvor vanskelig livet vårt er her. Han skrev et nytt brev og sendte det med meg, og det må jeg nå straks bringe til amtmannen. Adjø, alle dere gode altaværinger. Nå har jeg ikke tid til å fortelle mer. Ha det bra! Etterpå forteller jeg så alt om hva som hendte på turen og i København. Så får dere vite alt. Nuutti sier ikke mer, men begynner å gå til amtmannen. Den onde amtmannen bor på Elvebakken, i nærheten. Han har et stort, nytt hus der. Folk står ennå lenge på sletta på Elvebakken og snakker. De er veldig glade. De tenker visst at de får et bedre liv nå, når kongen har skrevet til amtmannen. Selv om de ikke vet, hva kongen har skrevet. Vi vet det heller ikke. Knut vet det visst heller ikke. Men nå er det tid for oss å dra tilbake til den andre siden av elva til tidsmaskinen i fjellsiden. Det er best å dra før folket på Elvebakken ser oss.

Eller ser dem oss likevel ikke?