Never Weather-beaten Saile

Nooit heeft ‘t verweerde zeil heviger naar de kust verlangd,

De moede leden van de pelgrim nooit dringender naar slaap;

Dan mijn vermoeide ziel nu uit mijn borst wil vlieden.

Kom gauw, kom gauw, liefste Heer, en leg mijn ziel te ruste.

Eeuwig bloeit ’t geluk van ’t hemels paradijs,

Doof maakt ons de kille ouderdom niet en nevel niet blind;

Waar enkel de zaligen de stralenglorie zien, sterker dan de zon.

Kom gauw, roemrijke Heer, en laat mijn geest tot bij u varen.