Hans mod mot faran där var stärkt af Himlens Låra; 
Hans möda tröstades af Vånskapens behag; 
Hans storhet var det Svenska namnets åra, 
Och Folkets Väl Hans Högsta Lag.

CHŒUR.
Aldrig omgafs Kungas-Thronen
Af Skyddsgudar, säkrare än Hans: 
Rätt och Mildhet, Dygden, Religionen, 
Åran, Visheten och Vapnens glans.

ARIA.
Och när Han, matt af jordisk heder, 
Åt Lyckan gaf igån Sitt Lån; 
Ånnu om Sveriges välfärd män, 
Han lade våra Öden neder
I värden af Sin Store Son; 
Och uppst, tröstad, härifrån 
Med Sig till Himmelen Dess Eder: 
Trygg att i alla tidshvarf
Se stadgadt hvad Han gjort och upfyldt hvad Han lämnat, 
Utad den Hjälten åt hvars dygd och Åt Han lämnat 
Sin Kronas och vår trohets arf.

RECITATIF.
Allena Sveriges Barn ej sorgens börda draga, 
Dess genljud hörs till oss från andra Land igän. 
Europas Konungar med oss förlusten klaga 
Af Deras Bundsförvant och Eftersyn och Vän.

Och du, förente Folk, som delar nu vår smärta,
Du, på hvars Thron Han steg för att Dig göra fri,
Du Norges Brödraslågt! med åfven samma hjärta
Du gräter samma Far som Vi.

DUO.

En elvt. 
Hvarför feck Han ej af Himlens vilja
Längre se Sitt Folks tillgivvenhet? 

En annan. 
Hvarför plågans makt så lange skilja
Från Hans syn, vårt offers tacksamhet?

Den ena. 
Redan långt förrn döden upplåt griften
Lidandet Hans krafter övervann; 
Men för menskors Väl Han lika branns

Den andra. 
Och af älderdomens alla skiften
Kölden aldrig till Hans hjärta hann.

Såge. 
Lifvets bana blef af Honom slutad
Lika mild och lugn som början var;
Så, i uppgång eller nedåt lutad
Lyser Solen altid lika klar.

CHŒUR.

Marmor, Sång och Pensel, om Hans minnen
Och Hans afbild, nu till tidling gå.
Men i Sina Svenskars trogna sinnen
År Han mer förevigad ändå.
