Manu sirdi ņem,

Manu sirdi ņem,

Manu sirdi ņem,

Dves to kas īsts.

Jo atrasts es,

Esmu Tavs,

Mīlēts es,

Darīts šķīsts

Man dzīvība

Es elpoju

Es dziedināts

Un darīts brīvs

Manu dzīvi ņem,

Manu dzīvi ņem,

Manu dzīvi ņem,

Dves to kas īsts.

Jo spēcīgs Tu, Patiess Tu,

Tu dzīvība, Tu pastāvi.

Tu mūžam labs, Tu nemainīgs

Gaisma Tu, kas izlaužās

Tu vērtīgāks kā viss kas ir,

Tu cerība, Tu esi šeit

Tu mīlošs Dievs, Tu žēlsirdīgs

Tu esi viss kas vajadzīgs

Tavā Svētā tuvumā

Mana sirds mieru rod.

Tavas mīlas dziļumos

Esmu es dziedināts.

Cik dārgs, cik dārgs

Man ir Tavs tuvums!

Teici Kungu, dvēsele,

Dvēsele,

Pielūdz To svētumā

Dziedi kā vēl nekad,

Dvēsele:

Lai slavēts Tavs svētais vārds!

Kad saule lec, jauna diena uzaust,

Ir laiks, lai dziedam Tavu dziesmu, Kungs

Lai kur ceļš ved un lai kam man cauri jāiet

Lai dziedu slavu Tev, kad vakars nāk

Tu liels mīlestībā, lēns Tu savās dusmās

Tavs Vārds ir liels, laipna Tava sirds

Par Tavu labestību dziedāt neapstāšu

Tik daudz, par ko Tev vēlos pateikties!

Tai dienā, kad spēki atstās mani

Kad beigsies ceļš, laiks mans - piepildīts

Vēl arvien dvēs'le Tevi slavēs

Šeit - laikā un pie Tevis mūžīgi

Es redzu Tevi ik saullēktā,

Kad rīta krāsas brīnišķās mirdz Tavās acīs

Kad diena aust, mostas pasaule

veros debesīs un saku es:

Tu esi skaists!

Tavs spēks ir redzams naktī zvaigžņotā,

Kur traucas planētas un galaktikas spožās

Tās apbrīnoju, zvaigžņu apmirdzēts

Tās apliecina, kāds esi Tu:

Tu esi skaists!

Tu esi skaists!

Es redzu Tevi krustā karājoties

Tu asiņoji, miri, par mani augšāmcēlies

Un tagad valdi tronī debesīs

Drīz nāksim mājās mēs

Tu esi skaists!

Tu esi skaists!

Kad nāksim mēs mūžīb’s krastmalā

Kur nāve būs tik atmiņās, kur asaru nebūs

Tad kāzu zvanu skaņas atskanēs

Nāks līgava pie Tevis, dziedāsim:

Tu esi skaists,

Tu esi skaists,

Tu esi skaists,

Tu esi skaists!

Es redzu Tevi,

Tu esi skaists,

Tu esi skaists,

Tu esi skaists