**SPONGIE**

Tot

Af-wasschinghe van de vlecken

REYNIER TELLE, onlangs aen-ghe-

wreven by A. S. in sijn Schrift / ghenaemt

CONSIDERATIEN OP EEN

Vrede-ghesangh, &c.

Door den selven REINIER TELLE.

Matth. 7.1.

Oordeelt niet / op dat ghy niet gheoordeelt en wordt.

Ghedruckt t' HAERLEM.

Door Pieter Arentsz. Boeck-verkooper / woonende in de Koning-

straet / by het Stadthuys /in den Ghereformeerden Bijbel.

Anno M.DC.XV.

**Den onpartijdighen Leser gheluck ende**

**saligheyt.**

Gunstighe Leser, Het heeft den eersamen A.S. onlangs belieft u door den Druck

mede te deelen sekere sijne Consideratien op een Vrede-Sang, ghemaeckt tot een eeu-

wigh Nieuwe-laer-Liedt, by eenen onghenoemden Autheur, die tot noch toe

niet en kan ghelooven, dat hy in den selven sijnen Vrede-sang soo veel alseen enc-

kel woort heeft ghestelt, het weleke of onwaerachtigh zy, of daer eenigh op-

recht Israëlijt, hy zy dan van wat uyterlijcke Kercke hy oock wille, sich met recht aen soudt

moghen stooten: Dese Consideratien heeft de selve nu ghenoemde Autheur, al hoe wel hy voor-

henen gheprotesteert hadde teghen gheen krijters te willen uyt treden, nochtans goet ghe-

vonden kortelijck, daer het van noode sal zijn, te wederlegghen, ende dat niet soo seer tot be-

scherminghe van sijn onpartijdigh ende vrede-betrachtende werck, het welcke teghen de

Consideratien vergheleken zijnde, sich selven by alle verstandighe Lesers ghenoeghsaem ver-

antwoort, als wel om A.S. gheen oorsake te gheven, sich, indien hy t'eenemael onbeant-

woort bleve, teghen sijnen even naesten te verhooveerdighen, maer (soo't moghelijck is) te

beweghen tot aendachtighe opmerckinghe sijns selfs: ten eynde hy op een ander tijt niet

lichtveerdelijck en berispe, 'tghene hy door een partijdigh voor-oordeel in ghenomen zijn-

de, met oorlof van sijne graeuwe hayren, niet recht en verstaet. Dat de selve Autheur sijnen

naem in den voorsz. Vrede-Sangh niet ghespelt en heeft, en is niet gheschiedt (soo A.S. of ye-

mant anders moghelijck vermoet) om dat hy sich synes naems ofte vvercks heeft geschaemt,

maer alleen om den Leser meer te doen letten op 'tghene datter gheseyt vvort als op den ghe-

nen die 't seyt: VVant men vint luyden so kleyn van verstande, Godt betert, dat sy een schrift

prijsen oft laken, niet om dat het in hem selven prijsens oft lakens weert is, maer alleen uyt

gunste oft haet die sy den schrijvers dickmaels van enckel hooren segghen, toe draghen. Dit

onverstant heeft den Autheur met de verswijginghe sijnes naems willen teghen gaen : maer

om voortaen van niemandt verargwaent te worden, den selven als nu duydelijck uyt ghe-

druckt. Neemt sijnen gheringhen arbeydt in dancke, ende so ghy yet goets daer in vint, dat

schrijft Gode den eenighen ghever van alle goede gaven toe : Isser oock yet dat u met rechte

soude moghen ergheren (als hy hoopt dat neen) hout het selve sijne Menschelijcke swack-

heyt ten besten, ende denckt dat het oock een Meester somtijts wel mist. Vaert wel vrede-

lievende Leser, ende blijft Gode bevolen, hem biddende voor

uwe dienstwilligh Vrient

REINIER TELLE.

Aen A.S.

**SONNET**

Wy dancken u voor eerst A.S. dat ghy ons Liedt

By 't uwe hebt ghevoeght, en alle goe verstanden

Het rechte Mithridaet ghegheven hebt in handen,

VVaer met sy 't bitter gift, daer van ghy overvliet,

Stracx konnen doen syn kracht verliesen, maer t 'overdriet

Ons, dat ghy, die doch zijt in dese Nederlanden

Gheboren, onse Tael so rabraeckt t' uwer schanden,

Dat wat ghy segghen wilt, ghy selve nau en siet.

Schelt ende lastert vry, wy kreunen ons dat niet.

T is ons genoegh, dat die ons geerne saghen branden,

Soo vast zijn altemael omleyt met ysere banden,

Dat s' over ons ghemoedt en hebben gheen ghebiedt:

En dat ons' Overheyt het stuck alsoo beleydet,

Dat tusschen Leeu en Stier het Schaepken vreedsaem weydet.

Aen den selven.

**Achtelingh.**

Al zie ick in u werck van stuck tot stuck niet volghen

Een teghen-stelling op elck veersken so ick 't schrijft /

Och lieve man / daerom en ben ick niet verbolghen /

Want ghy hebt minst ghelet op 't ghene dat ick drijf /

T en gheeft my oock niet vreemt: Want die van sinnen stijf

Haer eyghen kinders hier gantsch onversoenlijck haten /

hoe soumen die den dranck der liefden in het lijf

Doch konnen krijghen / en haer oudt ghebreck doen laten?

**REYNIER TELLES**

**SPONGIE**

Op de vlecken hem aenghewreven by A.S.

Op de wijse:

*Gheeft my te drincken na mijnen dorst*.

1.

Gheen bloemken oyt soo soet en was /

De Spin en konder gift uyt trecken:

Gheen woordt en werdt soo wel te pas

Ghesproken / of noch vindt men ghecken /

Die 't met haer averechtse becken

Verdrayen konnen / Ja daer uyt

Gheheel een andre zin verwecken /

Dan 't in hem selve wel besluyt.

2.

Onlancx met medelijden teer

Ontsteken over Jacobs wonden /

Die nu (Godt betert) lancx hoe meer

Toenemen door des Satans vonden /

Hadd’ ick myn Rijmkens slecht ontbonden /

En alle Christenen in 't ghemeyn

Gheraden na schriftuers oorkonden

Tot eendracht / breed' en liefde reyn.

3.

Dit docht my was het naeste padt

Om te beslechten onse twisten:

Dies wees ick 't aen / en vriendelijck badt

Myn broeders soo sy 't anders gisten /

Of beter middel daer toe wisten /

Dat sy hem brenghen souden by /

Op dat wy / sonder tydt te quisten /

Hem namen aen soo ick als sy.

4.

Maer siet in plaets van beter raed

Te gheven in soo swaren sake /

Komt my A.S. met schimp en smaedt

Aen boordt in fyn onduytsche sprake.

Hoe ick het maeck / of niet en makel /

Ick ben des vyandts wercktuygh boos /

Myn raedt is duyvelsch / en ick hake

Na 't Lybertijnschap godloos.

5.

Dit en veel meer / dat ick foo dra

By een niet soude konnen rapen /

Gheeft syn sachtmoedigh hert my na /

Juyst na den aerdt van Christi schapen.

Maer doch hoe hoogh hy in syn wapen

Is / als hy syne gall' uyt stort /

Hy laet ons te vergheefs staen gapen

Na syn bewijs / daer 't hem aen schort.

6.

Want dat elcken kan laten staen

Sijn werck / en flucx ter Kercke loopen /

Ten Avontmaele statigh gaen /

hem ende sijne laten doopen /

Den Sabbath vieren en met hoopen

De Palmen singhen kort en langh /

en voorts al doen wat ick ontknoopen

Gingh onlancx in mijn Vrede-sangh:

7.

Dat oock dien volghens het ghebaer

Van sulcke Godsdiensten uytwendigh

Niet en is 't rechte teecken daer

men in dit tranen dal ellendigh

Aen kennen moet Gods volck bestendigh:

Maer dat alleen de liefde 't saet (1. Joan.2.5.)

Des Heeren onderscheyt behendigh

Van 's Duyvels kinderen obstinaet:

8.

En dat wy moeten des Lehren

Aen trecken / om eens te gheraken

Wt onse twisten veelderley /

Die ons dus fel en bitter maken:

Sijn altemael soo klare saken /

Dat selve dese goede man

Die gheen van all' en derf missaken/

Maer neemt se stille-swijghens an.

9.

Sijn tanden waren veel te stomp

Om in mijn bast bewijs te bijten /

Dies laet hy 't daer / en gaet den domp

Van sijnen toorn' op my uyt smijten /

en my arglistelijck verwijten /

Dat ick bespot Gods woordt en leer /

De kercken Ordre soeckt te splijten /

En niet ghepreeckt wil hebben meer.

10.

Waer segg' ick 't vrient? Waer suyg dy 't uyt?

Wt uwen duym / niet uyt myn reden.

Want of ik schoon seyd' overluyt /

Dat alle Smits wel konnen smeden /

Sout ghy daer uyt naer uwe seden

Besluyten dat ick haer bespodt /

Of hare konst soeck te vertreden /

Voor waer soo waer dy dubbel sot.

11.

En nu ick seg dat alle vier

De Secten dit en dat wel konnen

Ghelooven / elck na sijn manier /

en doen / of laten onbegonnen /

Is dat met u soo grof ghesponnen /

Als of ick sey / dat sy daer aen

Misdeden / soo gheef ick 't ghewonnen /

En laet u 't katje van de baen.

12.

kont ghy dan soo ons wit in swart

Verkeeren / daer ghy ons beklaghen

Siet met een gansch weemoedigh hart

De twisten die 't land heden plaghen /

Dat ghy daer schrijft / bat wy bejaghen

Met twist en tweedracht ons profijt?

Wie salder dan van uwe laghen

En listen konnen sijn bevrijdt?

13.

Hoe sal men moeten spreken / om

Door u sijn meyningh te verklaren?

Het rechte peys ick noemen krom?

T een meynen /'t ander openbaren?

Gelijck nu (leyder!) veel Leeraren

Den goeden God die eeuwigh leeft

Toedichten ('t mach een Mensch vervaren)

Dat hy twee willen teffens heeft.

14.

Met welcker een hy wel ghebidt

Veel Menschen na sijn wet te leven /

Maer met de tweed' en wil hy niet

Dat sy haer daer toe sullen gheven /

Maer in haer sonden blijven sneven /

Op dat hy namaels straffe 't quaed /

By haer nootwendelijck bedreven

Wr dwangh van sijn verborghen raed.

15.

Neen vrient /siet ons daer niet voor aen /

Wy meynen 't juyst ghelijck wy spreken /

T is ons om liefd' en vre ghedaen.

Weet ghy contrary blijft niet steken /

Maer straft met reden ons ghebreken /

Ghelijck een Christen Mensch behoort /

En toont dat ghy niet sijt gheweken

Van des Apostels gulden woort. 2. Tim.2.25

16.

Verdoemen en kan niemand niet /

Seght ghy te recht / dan Godt almachtig.

Maer doch wie wast dan die u riedt

In uwe Rijmen onwarachtigh /

My te verdoemen also prachtigh

Voor een die heel misprijse / dat

Men 't volck op Christum wijse krachtigh

Alleen des levens waren pat?

17.

Waer is 't bewijs van u voortel /

Dat ick veel liever elck saegh blyven

Weerspannigh / en recht na de hel

Toeloopen? wat sult ghy noch schrijven?

My dunckt ghy slacht dees quade wijven /

Die sien noch venster aen noch deurs /

Maer spouwen uyt wanneer sy kijven /

Al wat haer eerst of lest komt veur.

18.

Ba smijt er so op onghetreurt /

Als of ghy voor hadt een qua jonghen

Daer niet met al aen waer verbeurt:

Want dat sijn ja de rechte spronghen

Van sulcke die met eyghen tonghen

Belijden / dat sy van natuer

Gheneghen sijn / ja schier ghedwonghen /

Te haten Godt en haren bruer.

19.

Dat Gode sijn uytverkoren heeft

Verdriet my niet. De Sacramenten

Neem ick niet wegh / soo ghy voorgheeft /

noch soecke 't volck niet in te prenten

Dat sy in 't wilde slaen haer Tenten

En sich vervremden van den Heer /

Of laten na in u konventen

Gods woort te hooren t' elcken keer.

20.

Maer dat wy Menschen meestendeel

Aen 't uyterlijck soo blijven hanghen

Dat wy het innerlijck gheheel

Voorby gaen / of niet seer verlanghen /

Veel minder stueren onse ganghen

Na 't rechte wesen: dats my leet /

En daerom hebb' ick aenghevanghen

Mijn Vrede-sangh uyt liefden heet.

21.

Op dat elck die 't krackeelen moe

Is / en sich wyser houdt te wesen

Als d' ander/ hem wat gheve toe.

Soo waer Israel haest ghenesen.

Niet dat ick segghen wil by desen /

Dat men sal wijcken van Gods woordt.

Neen / sy verstaen my wel die 't lesen

Met een ghemoet gansch onghestoort.

22.

Met een ghemoed / dat niemand en kan

Soo langh hy yemand haet beerven /

Al gingh hy oock ter kerchen van

Sijn kintsche jaren tot sijn sterven /

Ten Avondmale duysent werven /

Ten doope by den Secten al /

Ja liet sijn Iijf in stucken kerven

Of branden uyt een yder mal.

23.

Maer om te keeren tot het werck

Van desen Man. Hy wil nu schijnen

Te spreken voor de doopsche kerck

Ja selfs de Paepsche Capucijnen /

Die souder noodt haer lichaem pynen /

Noemt hy boet veerdich / en 't ghequel

Waer niet sijn vleesch en bloet doen dwijnen.

Dat heet by boete / 't gaet soo wel.

24.

Ick heb ghepresen oock ghelaeckt

Wat de Ministen doen of laten /

Oock de Papisten niet ghemaeckt

Tot Duyvels /so veel luyden praten:

Maer slech gheseyt dat haer niet baten

En kan het uyterlijck ghelaet /

Soo langh sy haren naesten haten /

Die haren grondt niet toe en staedt.

25.

A.S. nochtans met ernsten moet

Seght dat ick scheppe mijn behaghen /

In haer / die d' arme met hun goet

Behulpich sijn, van my te jaghen /

En dat ick niet en kan verdraghen

Dat de boetveerdigh hem bekeer.

Waer haelt hy 't? mocht my yemant vragen

Maer uyt sijn poot ick en segh niet meer.

26.

De liefde noemt hy mijn vergift /

En seght / ick soecke te verleyden

De vrome met die heylighe Schrift.

T eerst is een woord recht van een heyden

Niet weerdich dat men 't sal verbreyden.

Het tweede dat sal wesen waer /

Als hy 't bewijst. So laet ons beyden /

T bewijs sal komen over jaer.

27.

De liefd' is wel een nieu fatsoen

Voor luyden die soo gheerne twisten:

Maer die se weijghert aen te doen

En is gheen vroom noch oprecht Christen /

Ophanghe dan aen de Papisten /

Aen Menno / Luther of Calvijn /

Of andre / die haer tijdt verquisten

Met de partyden om de schijn

28.

Die op der liefden kruys-wegh let /

Die hout soo nauwe Gods gheboden /

Dat hy volbracht de gantsche Wet /

En 't jock der sonden is ontvloden.

De waerheyt van den God der Goden

heeft hem ghevrijdt en t' eenemael

Ontslaghen / soo wel-eer den Joden

De heer beloofd' in sijn verhael. Joan. 8 32

29.

Wat men uyt noot mach somtijts doen /

Doch meest uyt liefd' hebb' ick bewesen

Wt Godes woort. Sijt ghy soo koen /

Weerlicht het ghene wy daer lesen.

Want dat ghy meent my te doen vresen

Met u ghekrijt van Duyvelsch raet:

Ghy moest al vroegh sijn opgheresen /

Eer ghy my soo sout vanghen Maet.

30.

T is van de schad' we dat ik spreeck /

Die altijt moet voor 't lichaem wijcken.

Dus moogh dy met u wijs ghepreeck

Wel 't malle gat gaen helpen dijcken

Te veynsen en Godt uyt te strijcken

En heeft de liefde noyt begheert.

Laet die met sulcken hooft deught prijken /

Die segghen dat Godt simuleert.

31.

Van minder Iiefd' u lamme vraegh

En kan myn bot verstant niet vaten.

Ghy antwoordt ja maer ick ghedraegh /

My aen die noyt haer Duytsch vergaten /

Of ghy verstaet u eyghen praten.

Doch dit en heeft gantsch niet om 't lijf /

Wy sullen 't daer by blijden laten.

Want 't is maer enckel woort ghekijf.

33.

Den twist en wijst van Christum niet /

Seght dese man / en hy bewyset

Daer mede / dat het oock gheschiedt

Is by d' Apostels / oi elck pryset.

Maer Paulus schrijft / dat by ghespijset

Die van Corinthen heeft met soch /

En waerom? (merckt hoe hoog hy ryset)

Omdat sy vleeschlijck waren noch. 1. C02.3.2.

33.

Hoe Paule / sijn u broeders dan

Noch vleeschelijck? dat gheeft ong wonder.

Och ja sy / spreeckt de heylighe man /

Dewyle twist en tweedracht onder

Haer noch regeert / en elck besonder

Verkozen heeft syn eyghen rot/

Soo wandelen sy / ick bens oorkonder /

Noch na den Mensch / en niet na Godt.

34.

Maer ick en latet daeromme niet

haer myne broederen te nomen /

Want Christus over al verbiedt /

Dat d' een sal teghen d' ander romen

Op dit of dat. Hy is ghekomen

Om te behouden jonck en out /

En niet om yemant te verdoemen /

Dan die sijn woort hier niet en hout.

35.

Siet broeder / dit heeft oock liedt

Rond-uyt te kennen willen gheven.

Te weten nademael men siet /

Dat alle Christnen die nu leven /

Den Sone Gods alleen aen kleven

Als haren Saligmaker reyn /

en Gods woort houden daer beneven

Voor goed en waer in 't alghemeyn:

36.

Dat sy dan oock om dat of dit

Malkandren niet en moeten haten /

Maer schieten na der liefden wit /

en dencken / hola die Soldaten /

Al konnen sy juystsfoo niet vaten

Ghelijck als ick elck puntjen kleyn /

Soo strijden sy doch t' haerder baten

AI onder eenen kapiteyn.

37.

En daerom moet ick draghen haer /

Indien ick wesen wil ghedraghen /

Al sou men my in 't openbaer

Voor eenen Libertijn beklaghen /

Ja met veel argher namen plaghen /

T welck veel nu hebben tot een gaef /

Als sy ghevoelen haer gheslagen.

T is beter Libertijn dan slaef.

38.

Neen / niemants slaef en wil ick zijn

In saken die 't ghemoet betreffen /

Dan Godts alleen. Gheen heyl'ghe schijn

En sal 't my anders doen beseffen.

Laet sulcken slaverny verheffen

Die 't lust te zijn verkerrickvooght /

Ick hou my in de vryheyt effen

Die d' Overheyt (Godt danck) ghedooght.

39.

Die Christus ons heeft door sijn bloed

Verworven hier en t' allen percken:

Die ick niet wil om eer of goed

Verruylen teghen sulcke klercken /

Die echter niet anders in haer kercken

En doen dan twisten al den dagh.

Daer moogh dy nu de oorsaeck mercken

Waerom ick blijf uyt haer ghelag.

40.

Want (seght my eens) wat hoeft hy bant

Die hier kan leven onghebonden?

K en wil niet binden mijn verstant

Aen eenigh Mensch / of aen sijn vonden.

Maer Leeraers die den vre verkonden /

De liefd' / en de sachtmoedigheyt /

Die hoor ick gheerne t' allen stonden /

En ben te volghen haer bereyt.

41.

Dit doen d' Apostels over al /

Dit doen Godts beylighe Propheten:

Dit hebben sy voor groot en smal

In hare schiften uyt ghemeten.

Als ick die lees (ghy moet het weten)

Ick vinder meer in dan ghenoegh:

Daer rest maer / dat ick neer gheseten

My na hun goede Leere voegh.

42.

Hier sul dy vrees ick krijten / ja

Durft ghy dan soo 't ghehoor verachten?

Laet ghy de Sacramenten na?

En wil dy Epicurus slachten?

Neen: Maer mijn vryheyt te verpachten

Om des wil / of te gheven wech /

Daer hoop ick my wel voor te wachten:

Want ick so licht gheen Amen-sech.

43.

Deelt ons de Sacramenten uyt /

En laet ons by ons vryheyt blyven /

Soo dat wy somtijts overluyt

Bestraffen moghen 't harde dryven

Van punten die't volck niet en styven

In deughde/maer veel eer in twist.

Wy sullen om de rest niet kijven.

Maer meyn dy 't anders vrient / ghy mist.

44.

Wy laten ons om Dina wil

Soo lichtelijck hier niet besnijden:

Maer blijven liever zitten stil /

En laten u te samen strijjden.

Wy konnen ons ja seer wel lijden

Met het beteckende / soo langh

Tot dat ter komen sulcke tijden /

Dat elck het teecken oock ontfangh'.

45.

Dat ghy my wijders hier verwijt

T velt-teecken van H. N. te draghen /

Van welcken Man ghy oock uyt smijt

Veel quaets in u ghelayte saghen /

Daer hoef ick niet eens na te vraghen /

Neen / want sijn stuck gaet my niet an.

My moest ghy / niet H. N. beklaghen /

Die doot is / en niet spreken kan.

46.

Maer't is veel luyden haer ghebreck /

Wanneer sy haer benepen vinden /

En niet en weten hoe den streck

T' ontgaen / t' ontknoopen / of t'ontbinden:

Dat sy dan snel als Hasewinden

Haer weerparty bekladden met

Het haetlijcks /om 't volck te verblinden /

En soo te raken uyt het net.

47.

Die met sijn Fatum weet gheen raet /

Roept stracks / het zijn Pelagianen

Al die 't weerspreken. Lieve maet /

Men vint al somtijts van die Hanen /

Die schreyen als sy 't volck vermanen

Van d' arme Kerck en haren staet:

Maer of 't gheen Crocodilsche tranen

En zijn / weet Godt / die 't al verstaet.

48.

Ick wil H. N niet spreken voor /

Noch teghen / eer ick sijne Boecken

Ghelesen hebbe door en door.

Soo moet men waerheyt ondersoecken:

En niet / als ghy / hem stracks vervloecken /

Te lastren dat men niet verstaet /

Veel min door Godloos te verkloecken

Dat sijn begrijp te boven gaet.

49.

Doch spreeckt de Man / gelijc ghy schrjift /

Dan liefd' en waerheyt t' elcker stede /

Soo ken ick dat hy even drijft

Het selve dat ick lestmael dede:

Maer doe daer by / dat Christus mede

Ghesonghen heeft de selve sangh.

Die wederleyt /en laet met vrede

Hem die gherust is over langh.

50.

Van neghenthien tot dertigh ses

Wil ick u veerskens niet eens moeyen /

Want ghy daer doorgaens met mijn les

Stemt over een / na mijn bevroeyen:

Of als ghy daer gaet teghen roeyen /

Feylt het u t' elckens aen bewijs.

Ik wil my tot het tweede spoeyen /

en stelle daer op dese wijs.

**O nuict jalouse nuict contre moy conjurée.**

ofte

O schoonste boven alde kinderen der

Menschen.

1.

Wat Dochter dat ick meyn? maer ootmoet / die 't voorgaende

Volsonghen heeft / en nu voor hare Moeder wijckt /

De liefde naemlijck / daer ick eerstmael toe vermaende /

En nu selfs spreken doe / soo 't immers klaerlijck blijckt.

2.

Ick roem my van den gheest der liefden niet / maer wensche

Dat sy mijn ysigh hert wil steken heel in brant /

Op dat ik tot profijt van mijnen even Mensche

Voltoyen mach mijn Liedt. Misdoe ick daer aen / quant?

3.

K en ergher my gheensins om twisten en krackeelen /

Maer ich beklaegh het volck dat daer door blijft ghedeelt /

En soude (kond' ick) gheern Israels smerten heelen.

Wie kan dit laken / dan die gheerne selfs krackeelt?

4.

Als my myn Overheyt verbieden sal te klaghen

Dat sich 't ghedeylde volck splijt om een dus en soo

In rotten veelderley / dan sal ick 't ntet meer waghen

Te spreken / maer op u en pas ick niet een stroo.

5.

Danck zy ons Overheyt naest Godt den Heer der Heeren /

Dat wy ghenieten hier den vrede van't ghemoet.

Maer gingh het na den sin van sommighe die leeren /

Dat pandt dat waerde pandt dat laegh haest onder voet.

6.

Godt biedt ons aen den vre / men hoeft se niet te koopen /

Ick ken het: maer sy wert ons menighmael benijdt

Van sulcke / die wel-eer daer pleghen om te loopen /

Doen sy self onder 't kruys noch saten onbevrijdt.

7.

Al hebb 'ick mijnen naem in 't eerste werck versweghen /

T en is niet dat ick my die uyt te drucken schaem /

Maer om den Leser goet te doen wel overweghen

Wat dat ter wort gheseyt / en niet des segghers naem.

8.

Wel / preeckt men oberluyt liefd' en vzeed' aenghename /

Mach ick 't niet mede doen na mijne kleyne gaef?

Mach ick niet segghen wat my goet dunckt en bequame

Tot stichtingh? of ben ick der Schriftgheleerden slaef?

9.

Drijf ick het selfde dat de Predicanten drijven /

Hoe segh op dat ick wil wat anders vanghen aen?

Drijf ick het selfde niet / hoe kon dy hier van schrijven

Dat sy elck draghen voor 't gheen dat ick heb ghedaen?

10.

Och riep ick sonder noot! och deed' ick pijn verloren!

Och of den nieuwen Mensch elck aenghetrocken hadd'!

Maer (leyder!) menigh Man / als ick / noch onherboren /

Ja byster en beroyt /booght nochtans op sijn schat.

11.

Verabuseer ick my / verdemp ick / of verkleyn ick

De rechte liefde soo doolt Paulus oock met my /

Want even sulcken liefd' als hy ons aenprijst meyn ick /

En ick beschrijf se juyst op sulcken voet als hy.

12.

Wat ick verstaen heb by het woordeken vergoden,

Dat hebb' ick immers Vriendt wel duydelijck ghestelt:

Wat legh dy my te last het schrijven eenes dooden?

Laet rusten hem die rust / treet teghen my in 't Velt.

13.

\*De Pres- Is 't\* Fatum selve Godt / soo eenighe Doctoren

destinatie. Sterck drijven / als waer door het eenighlijck gheschiet /

Dat tot ten leven wort den eenen Mensch gheboren /

Den andren tot ter doot: waerom de liefde niet?

14.

Hier kom dy in mijn Schip / en gaet met my besluyten /

Dat liefd' is de fonteyn van alle deughden fijn.

T is immers goet dat ghy in mijne teere spruyten

Yet hebt ghevonden dat u aenghenaem mocht zijn.

15.

Wie heeft et u gheseyt / of waer uyt kon dy 't speuren /

Dat ick van andre / dan van Christi liefde spreeck?

Maer 't schijnt ghy hebt ghenoecht in 't bijten en verscheuren /

En yder veersken moet ghy gheven eenen steeck.

16.

Tot hier toe hebb' ick u ghevolght / maer ga nu springhen /

Van tweemael acht tot op het veersken dertigh een /

Want tusschen beyde stelt ghy goed' en quade dinghen /

Die my niet aen en gaen / of zijn met u ghemeen.

17.

Maer doch van daer-nen af gaet ghy wat hoogher treden /

En seght dat ick het volck op eenen kruys-wegh stel.

Ick socht bewijs / maer ghy /naer uwe oude zeden /

Wilt op u enckel woort ghelooft zijn / zie ick wel.

18.

 'K en noem noch Kercken-raedt / noch yemant / als ick segghe

Dat men ons' Overheyt de sweerden bey te gaer

T' ontrecken soeckt met list allenerkens /maer belegghe

Mijn redenen so vast / dat ick se make waer.

19.

Want luyden die voor Libertijnen uyt gaen krijten /

En voor Epicureen haer Christlijck' Overheyt /

Die sich niet en ontsien daer teghens uyt te smijten

Al wat het herte denckt en op de tonghe leyt:

20.

Die 't volck instampen / ja schier dwinghen te ghelooven /

Dat d' Overheyt haer van het Gheestlijck niet verstaet:

En als de heer ons straft met Oorlogh / dan verdooven

Het licht-gheloovigh grau met haren valschen praet:

21.

Misbruyckende de goetheyt van de Heeren Staten /

En legghende Godts straffen op haer onverstant /

Ja segghende goet ront / dat sy haer selve laten

De ooghen steken uyt / om ghelt of eenigh pant:

22.

Wat dunckt u? schieten die niet na de selve Prijsen

Die ick hebb’ aengheroert? Men moet bekennen ja.

Nu dat ter sulcke zijn / hoef ick niet te bewijsen /

Die niet blint is noch doof / kan 't sien en hooren dra.

23.

En dat meest onder die de beste Patriotten

Ghehouden willen zijn / en andre / die het juyst

Niet tot een stipken toe en houden met haer rotte /

Door Landt-verraders uyt gaen roepen onbesuyst.

24.

Dan of de kercken-raedt aen 't selve seer mach hincken /

Is my te veel ghevraeght. Maer dat men van de Stoel

Sulck Volerken niet en straft /dat gheeft my achterdincken.

Vergheeftet my / hebb' ick hier in een quaet ghevoel.

25.

Ick weet dat Vranckrijck korts een Boeck heeft doen verbranden

Der Jesuiten / dat weersprack des Konings macht:

Maer daer en bleeft niet by / sy moesten spijt haer tanden /

Recht anders leeren 't volck / dan sulck Boeck mede bracht.

26.

Dit wenscht' ick dat men oock mocht sien in ons quartieren /

En dat men 't volck socht te preken uyt het hooft

Al wat tot oproer streckt in eenigher manieren.

Want wat de Predicant seyt / wort terstont ghelooft.

27.

En daerom moet een Prins wel toe sien wien hy d' ooren /

Hem onderworpen van Godts weghen / toe vertrout.

Dewijl de Schapen / als den Herder wel gaet vooren /

Wel volghen door de bandt / sy ziịn dan jongh of oudt.

28.

Op 't gheen A. S. meer schrijft / en op sijn luyde krijten /

Dewijl het doch komt voort uyt een verbolghen moedt /

En sal ick voor als nu gheen woorden meer verslijten.

De Leser houdet my / des bidd’ ick hem / te goed'.

En bidde Godt met my / dat hy ons droeve twisten

Bevredig' door den gheest der liefden uyt ghena /

Op dat elck wandel' als een vroom en oprecht Christen.

O gheef ons dat mijn Godt! o Amen / 't zy soo / ja.

FINIS.

**Aen allen Lesers.**

Ick protesteer noch eens, soo ick hier qualijck schrijf,

Dat ghy van 't quade dan ghetuyght na liefdes aert,

En niet ghelijck A. S. tot schelden uyt en vaert,

Noch eenighsins verdraeyt het ghene dat ick drijf.

K en ben (danck hebbe Godt) van sinnen niet soo stijf,

Dat als ick beter sagh ’k my vinden sou beswaert

Te gheven 't mijn daer voor. Maer oock niet soo vervaert,

Dat ick voor yemant wijck, die niet dan woord-ghekijf

En weet te brenghen by. Die my de wegh wil tooghen,

En moet niet roepen, hou ghy Duyvels instrument,

Ghy Godloos Libertijn, ghy doolt al siende blent,

Dit is het rechte padt dat ghy hier siet voor ooghen:

Neen, die my so te keer gaet, houd' ick voor verdacht,

En vreese dat hy my te doen verdwalen tracht.