|  |
| --- |
| **REINIER TELLES** |
| **Tweede Vrede-sang:** |
| OFTE |
| Jaerliedt op de vol-eyndinge van de eerste |
| hondert jaren na de aengevangene Reformatie |
| Der kercken. |
| 1. Tim. 6. 3.4. |
| Ist dat yemant andere leere leert / ende niet over een en komt met de ghe- |
| sonde woorden onses Heeren Jesu Christi / ende der leere die na de Godt- |
| zalicheyt is / die is opgeblasen / ende en weet niet / maer is uytsinnich |
| in vragen ende strijdtwoorden: uyt de welcke komt nydt / |
| twist */*lasteringhen etc. |
| t' AMSTERDAM |
| Gedruckt By Porcevant Borgan in 't jaer ons heeren. 1617. |
| *Navolging van een oudt Sproockjen.* |
| *Kercken-twist* heeft ons een kindt ghesweet, |
| *Lust tot Heerschen* is synen Vadere, |
| *Hoe onder hoe erger* het kindeken-heet, |
| *Ghebreck van liefde* is de Ghevadere, |
| *Ydel eere* de Voester, noyt gheen quadere, |
| Sy heeft zoch te wille,en 't kindt wort groot. |
| O Almoghende Godt weeft ons beradere, |
| Wort dit kindt etende, *a Dieu* ons broodt. |
| **Reinier Telles tweede Vrede-sang.** |
| Psal.16. |
| Bewaert my Heer, weest doch mijn toeverlaet, |
| Dat is de voys daer 't eerste deel op gaet. |
|  |
| T Is hondert jaer gheleden / min/noch meer/ |
| Dat Luther heeft bestaen te reformeren |
| De Roomsche Kerck / en haer verdorven leer / |
| Aentastende voor eerst haer vuylste sweren */* |
| Met claer bewijs / dat niemant van sijn sonden |
| kost worden door den Paus om gelt ontbonden. |
|  |
| Hem vielen stracx veel andre Leeraers toe, |
| Die elck om prijs in desen wijngaert wrochten */* |
| Aenwysende */* door wien */* wanneer */* en hoe |
| D' onsuyverheyt der leer uyt Sathans krochten |
| Allenskens in de kerck was ingeslopen */* |
| En wat men doen most om die wel te nopen. |
|  |
| Die groote Man */* daer Rotterdam met recht / |
| Ja Hollandt / ja heel Neerlandt op inach boogen / |
| Al en bemoeyd' hy sich met dit gevecht |
| Soo heftich niet / in andre Leeraers oogen */* |
| Als hy wel mocht / bracht nochtans meer te wegen |
| Dan sy altsaem die 't insien wil te dege. |
|  |
| Paus Adriaen */* een slecht eenvoudich Man / |
| Werdt soo beweecht door syne vaste reden */* |
| Dat hy met ernst en opmerking began |
| Te letten op der kercken leer en seden / |
| En schickte voort na Duytschlandt sijn Legaten / |
| Omn daer wat goets in dit stuk aen te vaten. |
|  |
| Maer ( leyder!) 't heeft de man sijn hals ghekost / |
| Dar hy die snaer begonnen heeft te roeren / |
| Want Room en vondt gheen smaeck in sulcken kost / |
| Sy slachte dees vet-aepte lecker' hoeren / |
| Die al wat sy juyst selve niet en koken / |
| Verwerpen / eer sy 't hebben eens gheroken. |
|  |
| Veel andre die doen hadden het gebiedt / |
| Soo in de kerck als Republijck / begonnen |
| Te luysteren na 't Rotterdamsche Liedt / |
| En 't spel dat haer misschien nu al gewonnen / |
| Hadd' elck (als hy) gslocht het volck te leyden |
| Met soeticheyt / niet met gewelt te schenden. |
|  |
| Hadd' elck gheviert / niet Sinte Pieters Stoel / |
| Maer wel den dach van Paulus sijn Bekeering */* |
| en Christum voor genomen tot sijn doel / |
| Die niemant oyt heeft tegen danck sijn leering |
| Gedrongen op */* noch 't swacke riet gebroken / |
| Noch 't vlasch ghebluscht wanneer 't begon te smoken. |
|  |
| Maer ten propoost */* recht voor Erasmus door / |
| Begost Calvijn / een Leeraer wel bedreven |
| In Godes woort / van veel misbruycken groot |
| Te suyveren de Kercke van Geneven */* |
| En maeckte 't soo dat hy in korten tyde |
| Stadt ende Landt geheel kreech op sijn syde. |
|  |
| Van waer sijn leer: die meestendeel bestondt |
| In 't hooge stuck van Gods Predestinaci */* |
| En al voor hem by Zwingel was gegrondt |
| In 't herte van de Switserlantsche Naci / |
| Allenskens tot in Neerlandt toe ghekropen / |
| By velen heeft d deur ghevonden open: |
|  |
| By velen oock gesloten / die se niet |
| Toe konden slaen / maer heftich weder spraken / |
| T welck of ’t met recht / of onrecht zy geschieti / |
| In 't minste niet en dient tot onser saken |
| Daerom wy oock ons oordeel hier opschorten */* |
| en varen voort / om ons Gesang te korten. |
|  |
| Ter selver tydt / of immers daer ontrent */* |
| Stondt Simons soon oock op in dese Landen*) /* |
| Die 't spit by Jan van Ley in d' asch ghewendt |
| Weer op hief */* en veel beter sijne banden |
| Beleyde / soo dat hy oock aller weghen |
| Veel aenhaner en toestaenders heeft ghekregen. |
|  |
| Daer hadd' men nu baye Kercken hier in 't Landt |
| Ghereformeert */* dat ’s van de Paus gheweken / |
| Die elck om best tot noch toe haer verstandt |
| Beweren / soo met schryven / als met preken / |
| En elck heeft recht / en elck wil zijn de beste / |
| En elck die scheldt voor ketters d' ander reste. |
|  |
| Maer noch en ist daer niet ghebleven bp / |
| t Mennistenrijck is in verscheyden Secten |
| Verdeelt / die elck verbannen haer party. |
| Martinus volck / die eerst met d' andre geckten / |
| Zijn oock gehsplitst. d' Arminianen twisten / |
| Soo yegelijck weet */* met de Gomaristen. |
|  |
| Ick gae voorby veel andre volckren noch / |
| Die hier by ons niet openbaerlijck leeren / |
| En wil nu tot mijn doel- wit komen / doch |
| mijn dicht eerst op een ander snede keeren / |
| Ten eynde sich de Sanger wat verpose */* |
| En lese 't geen dat volgen sal als prose. |
|  |
| Die niet vermoeyt en is, die mach dit tweede singhen, |
| En over een met dit Fransoysche deuntjen bringhen. |
|  |
| **O nuit jalouse nuiet contre moy conjuree.** |
| Daer sijn nu soo ick heb geseyt net hondert jaren |
| Verloopen */* dat de Kerck vast wort ghereformeert |
| In 't stuck der Ieere */ m*aer wy blyven die wy waren |
| In 't stuck des levens */* dat veel vrome luyden deert, |
|  |
| Wy disputeren / Hoe Godts woordt is vleesch gewerden / |
| Hoe Christi lichaem zijn mach in het Sacrament / |
| Of Godt de wil en macht om in 't goet te volherden |
| In ons geschapen heeft */* of nieulincx in ons sendt. |
|  |
| Of wy zijn aengesien in Christo */* of daer buyten / |
| Doen ons ter salicheyt predestineerde Godt / |
| Wat orde dat hy heeft gevolgt in sijn besluyten / |
| En of hy oock volbracht wil hebben sijn ghebodt. |
|  |
| Hoe dat men moet verstaen Sint Paulus gulden keten |
| Romeynen acht gestelt */* en andre plaetsen meer / |
| Waer door wy dringen in Godts raedt */* en sijn secreten |
| Beklimmen */* maer (eylaes!) 't is sonder Jacobs leer. |
|  |
| Dit heeft soo lang geduert / en sal noch blyven dueren. |
| Wel eens soo lang / en dan noch wesen even na, |
| En daerentusschen gaet elck in sijn oude kueren |
| Hoe langer hoe meer voort */* tot sijner zielen scha. |
|  |
| Ick swijch van Luthers en van Mennos volck by desen / |
| wy */* wy / die ons den naem besonder passen toe |
| Van suyverheyt */* en van ghereformeert te wesen */* |
| Beleven onse leer */* wil ick u seggen / hoe? |
|  |
| Wy zijn in hoerery en gulsicheyt persopen/ |
| Wy zijn met hoovaerdy tot stinckens toe gequelt */* |
| De wortel alles quaets heeft soo ons hert doorkropen / |
| Wat voor het goede kruydt għebleven is geen veldt. |
|  |
| Wy zijn vol haet en nydt / beliegen en bedriegen |
| Ja Gaen ons Broeders doot met onser tongen / weert / |
| En schijnen ons gemoet daer med’ in slaep te wiegen |
| Dat wat wy Godt doen ter eer / ons niet en deert. |
|  |
| T heet al de eere Gods / die deckt haest alle potten / |
| Hoe slim en hoe ghescheurt dat sy oock moghen zijn |
| De Duyvel doet daer me sijn krygers tsamen rotten / |
| en koppelt s’aen 't gevecht alleenlijck om de schijn. |
|  |
| De Vaderen des Landts die hebben ong genomen |
| In haer bescherming */* en gemaeckt het liefste kindt: |
| Wat hebben sy daer voor tot haeren danck bekomen? |
| Ick soudt wel seggen / dorst ick */* waerom met ? begint. |
|  |
| Maer dat uyt wrevelmoedt wy teghen haer ons kanten / |
| En stellen 't gantsche Landt in oproer en in twist. |
| Om Christi rijck? o neen / maer wel om voort te planten |
| Ons eygen rijck / vergeeft het my */* hebbʻ ick gemist. |
|  |
| Hier toe misbruycken wy den heyligen naem des Heeren / |
| Hier toe misbruycken wy 't volck lichtgeloovicheyt / |
| hier toe streckt al ons doen en laten / gaen en keeren / |
| Hierom ist dat men kijft en van malkander scheydt. |
|  |
| Hier om wil menich 't Lant doen 't onderst opwaert draeyen */* |
| Hier om partijdt (elaes!) d' een tegen d' ander Ste. |
| Hier om ist dat men twist uyt twist soeckt voort te saeyen / |
| Hier om en wil men met eens hooren van den vre. |
|  |
| Maer 't is genoech geklaecht */* de bosschen en de weyden |
| Die dreunen over al haest van den wederklanck. |
| Wat raet tot dese quael? hoe sal men 't best beleyden |
| Dat dit verstopte lijf mach krijgen kamer-gang? |
|  |
| Ick weet een kleen recept / dat menich heeft geholpen. |
| Die beter weet */* die breng het zijn vry voor den dach. |
| Laetduckenheyt en heeft my noyt soo overstolpen / |
| Of ick het varen 't mijn / soo haest ick beter sach. |
|  |
| Soo yemant dan belast is dit recept te weten */* |
| Wel aen */* wy sallen 't hem seer geerne maecken kont */* |
| En op den soeten toon ten koztjren upt geen meteni |
| **Psal.139.** Van Davids Psalm: Ghy hebt my Heer gantschlijck doorgront. |
|  |
| Dewijl men siet dat in de Leer |
| Wy niet en zullen immermeer / |
| Het sy dan wat men daer om doe / |
| Eens werden tot een stipken toe: |
| Of wy dien twist tot na dit leven |
| Wtstelden / en aen Godt verbleven: |
|  |
| Aen Godt / die allerbest verstaet */* |
| Wat hy in zijnen hoogen raedt |
| Besloten heeft voor 't weerelts gront / |
| En dat wy elck voortaen sijn pondt |
| Aen gingen leggen en besteden |
| Tot de Godsalicheyt der zeden: |
|  |
| Of wy aen weerzy gaven kamp / |
| En wel versagen elck sijn lamp |
| *M*et oly van de beste slach */* |
| Terwijl het ons ghebeuren mach / |
| En dat wy met berou en boete |
| Den Bruygom gingen te gemoete: |
|  |
| Waer dat niet beter broeders mijn */* |
| Dan eeuwich dus oneens te zijn? |
| Dan dus te leggen over hoop / |
| Aen d' een zy om de kinderdoop / |
| Aen d' ander om 't predestineren / |
| Dat ons noch baten kan noch deren? |
|  |
| Aen d' een zy om de vrije wil / |
| Aen d'ander om Nachtmaels geschil / |
| En diergelijcke pointen veel / |
| Die ick hier om de kortheyt heel / |
| Dewijl het zijn soodane saken |
| Die noch verdoet/noch zalich maken? |
|  |
| Mijn broeders / waer 't niet wel so goedt / |
| Dat elck liet dalen sijnen moet. / |
| Dat elck sijn zalicheyt hier wrocht. |
| Met vrees / als dat hy ondersocht / |
| Of hy oock soo is uytverkoren / |
| Dat hy niet gaen en kan verloren? |
|  |
| Laet ons de wil des Vaders doen / |
| Soo gaen wy vast in onse schoen. |
| Zijn wy daer toe van selfs te swac? |
| Hy sal ons helpen dragen 't pack / |
| Hy / die gewoon is meer te schencken / |
| Dan yemant bidden kan of dencken. |
|  |
| Valt Paulus duyster en te swaer |
| In sijne brieven hier en daer |
| Soo Petrus duydelijck vermelt / |
| Laet ons het geen hy claerlijck ftelt |
| Na speuren / 't andre laten varen |
| Tot het ons Godt wil openbaren. |
|  |
| T is lang genoech gedisputeert |
| Van't gene dat hy heeft begeert |
| Te seggen 't zy Romeynen acht / |
| Oft negen / daer hy riep betracht / |
| Waerom dat God verwerpt de Joden / |
| En die verkiest die van hen vloden. |
|  |
| Laet ons de helft maer van den tijt / |
| Die wy daer me zijn woorden quijt / |
| Besteden / om wel te verstaen |
| Soo menich ander schoon vermaen / |
| En namelijc in 't werck gaen stellen |
| De les die Petrus ons gaet spellen. |
|  |
| Bewijst in u geloove deugt / |
| Segt hy / want deugt alles verheugt, |
| In deugt betoont u wetenschap / |
| In wetenschap laet blijcken knap |
| Gematichtheyt /en wilt hy desen |
| In maticheyt oock lijtsaem wesen. |
|  |
| In lydsaemijz den Broeders toont |
| Dat liefde tot hen in u woont / |
| In broederlijcke liefde geeft |
| Te kennen dat oock in u leeft |
| Liefd' in ’t gemeen tot alle menschen. |
| Wat kan men schoonder keten wenschen! |
|  |
| Die dese schakels heeft te gaer / |
| Die kan niet wesen onvruchtbaer. |
| Maer die se niet en heeft / is blindt / |
| Tast na de wech / gelijck een kindt / |
| En heeft vergeten d' eerste gronden. |
| Der Wassching van sijn oude sonden. |
|  |
| Wat dunct u Sanger van dat liet? |
| Verstaet de plompste Boer dat niet |
| Soo wel als eenich konstrijc Man? |
| Of wy nu daer eens vielen an / |
| En dat elck scherpte sijne sinnen |
| Om desen schoonen prijs te winnen; |
|  |
| Soud' ons dat niet veel nutter zijn |
| Als te partyden om de schijn! |
| Was 't lant dan niet weer haest in vre / |
| En wy gerust in dorp en Ste! |
| Sou dat niet beter Godt behagen |
| Als onse spitsfindige vragen? |
|  |
| Dit is de rechte suyverheyt / |
| Die yder mensch ten leven leydt, |
| Dit maect ons aengenaem voor Godt. |
| Dit is alleen het rechte lot / |
| Dat ons geen schepsel en kan rooven |
| Wie wy in Godes Soon gelooven. |
|  |
| Wel aen dan / laet ons minst en meest |
| Godt bidden / dat hy sijnen Geest |
| Ons mededeel uyt's hemels throon |
| Door Jesum sijnen lieven Soon / |
| En met dit nieuwe jaer aenvangen |
| Derwaerts te stieren onse gangen. |
|  |
| Wy sullen eer 't jaer ommekeert |
| Bevinden / meer gheprofiteert |
| Te hebben / soo wy dit bestaen / |
| Dan wy in hondert jaer gedaan |
| Hebben met al ons disputeren |
| Met al ons haken ende weren. |
|  |
| ***Pfal.62. Hoe seer dat myn ziel is ghequele,*** |
| ***Daer is dit oudt LiedT opghestelt.*** |
|  |
| Twee Ouders van een eenich kint |
| En waren 't niet wel eens gesint |
| Wat ambacht sy hem souden leeren. |
| Hy sal een Goutsmit sijn / sprac d' een / |
| Maer d' ander fey daer tegen neen / |
| t Quicsilver soud hem mogen deeren. |
|  |
| De Timmerman dats veel te swaer / |
| Schoemakers die zijn selden claer / |
| En snyders zijn alom vertreden, |
| T leydecken al te sorchlijck is / |
| Treet hy hen eens in 't klimmen mis / |
| Hy valt in stucken al sijn leden. |
|  |
| Korrtom elc hant werc hadd' een maer / |
| En 't kint wert groot van jaer te jaer / |
| Ja quam in 't eynde noch te sterven / |
| Terwyle dat sijn Ouders dwaes |
| Te samen hadden dit geraes. |
| So gaet het noch toe menichwerven. |
|  |
| Men disputeert van waer de mensch |
| De wil en macht heeft om na wensch / |
| T beloofde hemelrijck te winnen: |
| En eer men sluyten kan den raet / |
| Vliecht 't leven heen / dan ist te laet, |
| Een wijs man sal in tijdts beginnen. |
|  |
| Want wel begost is half gedaen. |
| Begint de hant aen 't werck te slaen / |
| Ten sal niet anders dan wel slagen. |
| Godt die het willen heeft gewracht / |
| Sal u oock geven volle kracht |
| Om te volbrengen sijn behagen. |
|  |
| Hy is geen wrevelich Tyran / |
| Noch stelt geen wet die niemant kan |
| Gehoorsaem zijn hier in dit leven. |
| Sijn last is licht sijn jock is soet / |
| Bidt hem om Eyers met ootmoet / |
| Hy sal geen Scorpioenen geben |
|  |
| F I N I S |