**98a**

**Zeemansmedley nr. 2**

De golven die zingen “kom mee met mij”

dan heb je de ruimte, dan ben je zo vrij

De golven die zongen het lied van de zee

Ze riepen hem aan en ze lokten hem mee

Op de woelige baren, bij storm en bij wind

Denkt hij steeds aan zijn blondje, dat vrolijke kind

Zij leeft in zijn harte, zij zingt in zijn bloed

Hij hoort nog haar stemme, in de eb en de vloed

Op een zeemansgraf staan nooit eens rode rozen

Op een zeemansgraf staat zelfs geen houten kruis

Niemand weet waar hij zijn rustplaats heeft gekozen

Op die stille plek zo mijlen ver van huis

Niemand weet waar hij zijn rustplaats heeft gekozen

Op die stille plek zo mijlen ver van huis

West-zuid-west van Ameland

daar ligt een kolkje diep

Daar vangt men schol en schellevis

Maar mooie meisjes niet.

Hoog is de zolder, laag is de vloer

Mooie is het meisje maar lelijk is d’r moer

Toen ‘k laatst van Suriname kwam

zag ik van ver een schip.

Ik dacht dat ’t aan de wolken hing,

maar het zat op een klip.

Hoog is de zolder, laag is de vloer

Mooie is het meisje maar lelijk is d’r moer

Hoog is de zolder, laag is de vloer

Mooie is het meisje maar lelijk is d’r moer

hoor je het ruizen van de golven

hoor je het lied van de zee

Vaar met mij mee om de wereld m’n kind

Kom kus me en vaar met mij mee

Vaar met me mee om de wereld m’n kind

Kom kus me en **ga** met me mee

Aan d’ oever van de IJssel staat een veerhuis

Daar woont een meisje, Greetje is haar naam

Je zult haar daar helaas niet meer ontmoeten

want Amor heeft ook hier zijn werk gedaan

Je zult haar daar helaas niet meer ontmoeten

want Amor heeft ook hier zijn werk gedaan

Als de klok van Arnemuiden “welkom thuis”

voor ons zal luiden, wordt de vreugde soms

vermengd met droefenis

Als een schip op zee gebleven is.

Daar in ’t kleine café aan de haven

daar zijn de mensen gelijk en tevreê / **en tevreê**

Daar in ’t kleine café aan de haven

daar telt je geld of wie je bent niet meer mee

Op de sluizen van IJmuiden heb ik jou vaarwel gekust

Op dat plekje bij de haven stelde jij mij weer gerust

Kon mijn tranen niet bedwingen

Afscheid nemen deed ons zeer

Op de sluizen van IJmuiden, daar zien wij elkander weer

Op de sluizen van IJmuiden, daar zien wij elkander weer.