Twee koningskinderen *(traditional)*

Het waren twee koningskinderen, zij hadden elkander zo lief

zij konden bijeen niet komen, het water was veel te diep

Wat stak zij op drie keersen, drie keersen van twaallef in ´t pond

om daarmee te behouden, ´s konings zone van jaren was jonk

Meteen kwam daar een queene, een oud en vileinig vel

en die blies uit die keersen, daar verdronk er die jonge held

Och moeder zeide ze moeder, mijn hoofdjen doet mien d´r zo wee

Mocht ik ´n kort half uurtje spantseren al lang´s de zee

Die moeder ging naar de kerke, die dochter ging haren gank

zij ging maar al so verre, tot zij haar vaders visser vant

Die smeet zijn net in ´t water, de lootjes gingen te grond

hoe haast was daar gevisset, ´s konings zone van jaren was jonk

Zij nam haar lief in haar armen, zij kuste hem voor zijnen mond,

ach mondeling koste gij spreken, ach hertjen waart gij d´r gezond

Zij nam haar lief in haar armen, zij sprank ermee in de zee

adieu mijn vader en moeder, aan uw leven ziet gij mij niet weer

[Einde]