**RETORTIE**

**OFTE**

**WEDER-STEECK**

gheven met de smadelijke Sift by eenighe bittere Calvinisten,

ende Calumniateurs in Figuren af-ghebeeldet,

ende met Rijmen beduydet en uyt-geleyt

Met

Noch twee bygaende Rijmen: Alles ten dienste door den

Druck uyt-ghegheven / door een Lief-hebber der

waere Christelijcke Vryheyt.

Ghedruckt in 't Jaer 1619

**RETORTIE**

**OFTE**

**WEDER-STEECK**

gheven met de smadelijke Sift by eenighe bittere Calvinisten,

ende Calumniateurs in Figuren af-ghebeeldet,

ende met Rijmen beduydet en uyt-geleyt

Siet Leser hoe Gods toorn rechtveerdelijck ontbonden

Hangt over ons ghereet tot wraeck van onse sonden /

Siet hoe dat hy t' zaet verwerpt / en laet ons t' onnut kaff.

De sifters staen rontsom / als Godes instrumenten /

Die door s' Lands eyghen Macht, verschuyven s' Lands Regenten:

De kracht van die u dient / en die ghy wel beloont /

Ist die u door de Sift den wegh naer t' Gasthuys thoont.

Aen beyde zijden staen ghewapende Soldaten /

Die u in uwen noodt / maer niet u gelt verlaten.

Dees Sifte, siet ghy hier / maer die ghy niet siet staen

Zijnt die door haer bedrijf dees heft'ge Sift doen gaen.

Een sin'ghe bitterheyt / misduydinghe der Schriften /

En blinden yver staen hier oock al met en Siften.

Voor-oordeel / boose lust tot scheuringh in de Kerck /

Verlagingh / tyranny / zijn meester van dit werck:

Begeert van Heerschappy / van crijch / en bloed-vergieten /

Van meerder naem en faem op u kost te ghenieten:

Twist / onversoenlijckheydt / bedroch / spijt / eygen-baet /

Nijt / leughen / achterklap / wraeckgiericheyt / verraet /

Onwetend' hoverdy / verwerp van recht en reden

Dees comen tot dees Sift / en Sifters med ghetreden /

Waer by (op dat de Sift met betere seanck sou gaen)

Gewelt / terwjjl men Sift, laet sijnen trommel slaen.

Vereenight Nederlandt / en ghy / die 't nu moet smaken /

Schoon Hollandt / hebt berou / u sonden u dit maken.

Godt heeft tot noch ghebruyckt / ghenade met ghedult /

Maer nu hy siet dat wy dus hoopen schult op schult:

Dat wy de weelde niet en connen langer draghen /

En dat wy nae zijn woordt niet schijnen meer te vraghen /

Dat voorspoet onder ons en seghening' ghenlant /

Die helpen om daer van t'erkennen d' een'ghe handt.

Met recht sent hy dees Sift, in dese rijcke Landen /

Waer aen tot ons verderf / dees Sifters slaen haer handen

Doch d'aldermeeste straf is / dat ghy nauw'lijcx siet

Wat quaet u / en u Landt door dese Sift gheschiet:

Leeft Michas Prophecij in 't sevenste Capittel /

Ghy sult het selfd' nu sien ghebueren tot een tittel:

Waer in ons armen staet seer wel is afghemaelt /

En in het derde veers ons jock ter deegh' verhaelt.

Stil-swijgend' heerschappy werdt over u ghetrocken /

Men soeckt /u in het nedt van Monarchie te Iocken /

Die voor u kost'lijck Recht en Vryheyt willen staen /

Als Schelmen en Verraers nae kerckers moeten gaen.

Wiens plaetsen nu bekle'en meest sulcker lieden namen /

Die door ghebreck of haet best conen segghen / Amen:

Een tweede Bloedt-Raedt weer u borgers schricken doet /

Die vanghen / klaghen en als Rechter sitten moet.

De ketter-meesters naem / en haer nu langh vergeten /

Ghy op een nieus weer proeft / hoe dat die is ghebeten /

U Leeraers onghehoort men van haer diensten schort

Eer d' Inquisiti' noch bevestight sy te Dorth /

Ghy moet ghelooven vast het geen ghy niet cont vaten /

Oft anders moet ghy Kerck / jae Staet en Landt verlaten /

U Adel men veracht / en Vremdelinghen t' goedt

Nu krijghen / welck u heeft gegunt u anders bloedt.

Jae Caesars Capiteyn al-reets heeft derven legghen /

Soo wie sijn stemme my sal weyg'ren op mijn eysch /

Mach passen dat hy niet en krijght wat op zijn vleysch.

Men leght u beste Ste'en al vast vol garnisoenen /

Niet tot Wets voorstant / maer tot Magistraets verboenen /

ghy moet met blooten hoofd' en met gheboghen knien /

Des Landts gherechtigheyt aen u ghebueren bien.

Al u Stad-houders doen (wat dat het oock mach wesen /

Moet werden Staets ghewijs / bevestight en ghepresen /

En s' Landts authoriteyt niet eer mach hebben macht /

Voor die in sijne handt volcom'lijck sy ghebracht.

Die u dus van u kracht berooven en verdrucken /

Zijn 't die met beed'len meest van uwen Hoy-bergh plucken.

Cortom / Kijverij tijdt ghy onder u moet sien /

Daer in het snootste Schuym de beste deden vlien:

Daer in d'aenbrengers meest des Princes hert besaten /

En t' vrome volck eylaes: hun saghen heel verlaten /

Daer t' geen men had ghesucht / ine nauwelijcx ghedocht /

t' Was leughen ofte waer den Prins werdt aenghebrocht.

Daer t' vleyen was een deughd / daer muer en Iuyst'ren konden /

Daer t' oordeel menichmael voor d' hechtnis wiert ghevonden

Daer s' Princen vinnigheydt wraeckgierigheyt en haedt /

Wiert fraykens uytghevoert door 't vonnis van een Raedt.

Daer d' arme Republijck haer kracht soo had' verloren /

Dat Caesar selver riep / O volck tot dienst-gheboren!

En daer in Christus selfs ons Heylandt wiert ghekruyst.

Maer ghy die 't volck dus hebt te Siften aenghenomen /

Misbruyckt doch niet u kracht tot morsselingh der vromen:

Daer is een ander macht die hoogher als ghy staet /

En met ghelijcke straff / de straffe dickmael slaet::

En die door ons berou zijn roed' van ons sal wenden /

En gheven ons een eynd' van alle dees' ellenden /

Want als ghy t' Landt aldus van sijne bloem ontbloot /

t' Volck sal hier op het lest noch eten seem'len broot /

t Welck by al dien haer maegh niet wel en can verdouwen /

Of sullen werden sieck / of t' selfde weer uytspouwen.

Jae zijnd' dit mag're broodt int' vet des Lands ghedoopt /

Salt walghen oock aen dein die' t nu om vryheyt koopt.

Dus Sifter siet wel toe dat met u heftigh siften

t Schip van ons welvaert niet en breeck aen tweedrachts kliften:

Als wy met schaed' en schandt (doch mogelijck te laet /

Wel klaerlijck sullen sien / van waer ons komt dit quaet.

En ghy barmhertigh God / ghy Vader der ghenaden /

Ontfermt u over ons / met druck nu zijnd' beladen /

Neemt Heer / in steed' vant' Sift een wan ont onze straf

En maeckt dat t' goede zaedt niet werd' verdruckt in 't kaf.

Gebruyckt in steed' vant Sift, den vlegel uwer toren /

Doch lijd' niet dat wy t' stroo meer achten als het koren:

Laet niet in dese Sift de semelen van nijdt /

En dat wy de goe bloem der liefde werden quijt.

Laet niet in dese Sift het kaf van haet en twisten /

En dat wy t' reyne zaedt der eenigheyt verquisten.

Laet niet dese Sift het gruys van blinde wraeck /

En dat het suyv're meel des Redens van ons raeck.

Sift niet uyt onsen Staet de beste Patriotten /

En weert van t' Regement de' eensin'ghe bittre sotten.

Sift niet uyt ons voor alde bloem van u soet woort /

En weest / naer ons verdienst / O Heer! Niet meer verstoort.

Honesta nunquam scelera sussessus facit.

**TSAMEN-SPREKINGHE**

**TVSSCHEN EEN REMONSTRANT**

**ENDE**

**EEN CONTRA-REMONSTRANT,**

Van de Uyt-vaert der Remonstranten.

Cam ghesonghen werden / op de wyse van den 66. Psalm. Of

Nerio schoonste van uw' Bueren.

Lief Buerman / seght my wat voor quanten Remonst.

Verdrijft men dagelijcx uyt het Lant?

Die maken dat aen alle canten Contrar.

Het huys des Heeren staet in brant.

Ick sagh haer aen voor Predicanten Remonst.

Die Godes Liefde selfs verstont.

Gods Liefd' verslint gheen Remonstranten / Contrar.

Al waert schoon dat m' er duysent vont.

Nochtans ick heb wel hooren segghen / Remonst.

Dat niemant bet Gods Kerck bemint.

Die Godes Kerck aen colen legghen / Contrar.

Hoe souden die wel zijn ghesint?

Maer soud' ghy wel bewijsen connen Remonst.

Dat sulcx / de Remonstranten doen?

Haer Hoogh-moet heeft sich onderwonnen Contrar.

het Lant vol kettery te broen.

Wat broense doch voor ketterijen / Remonst.

Waer uyt soo hooghen brant ontstaet?

Die 't Synodus ghebiet te mijen Contrar.

Alst schricklijck en ban-waerdich quaet.

Ick can haer Leere niet verlaten / Remonst.

Noch uwe Leere nemen aen.

Indien men onse Leer most haten / Contrar.

Het Synodus soud' soo verstaen.

Ick passe niet op menschen oordeel / Remonst.

Het oordeel Gods sal 't my wel doen.

Maer sulcke mannen hebben voordeel Contrar.

Die niet en spreken na vermaen.

Waer 't noch gheweest een op-recht meenen/ Remonst.

Maer neen / d' uyt-spraeck was valsch te Dort.

Wat seght ghy daer? Waer loopt ghy heenen? Contrar.

Of meent ghy datter meer aenschort?

Al vry wat meer / de Dortsche Vaders Remonst.

En spraken niet na haer verstant.

Hoe? Waerent dan een hoop verraders Contrar.

Van d' onghesiene Remonstrant?

Sy waeren teghens ons ontsteken Remonst.

Met onversoennelijcken haet.

Wie leert u sulcken oordeel spreken? Contrar.

De reyne liefde denckt gheen quaet.

Sy denckt gheen quaet: maer can wl mercken Remonst.

Het gheeen dat openbaer gheschiet.

Wat de'en de Vaders dan voor wercken / Contrar.

Waer aan ghy haer qua meeningh siet?

Men heeft het oordeel los ghestreken / Remonst.

Ons reden sijn nau voorghestelt.

Men heeft uw' schriften hooren spreken / Contrar.

Eer 't volle vonnis was ghevelt.

Men had ons mond'lingh moeten hooren / Remonst.

Nu las-men 't schrift ter nauwer noot.

T' was so besloten van te vooren: Contrar.

Oock was uw schrift al vee te groot /

Van dat besluyt was niet ghesproken / Remonst.

Men gaf ons eerst een ander voet.

Die voet is naderhandt ghesproken / Contrar.

En al de Vaders vonden 't goet.

Het Synodus was heel gheleghen / Remonst.

In qua goed-vindingh sonder reen.

My docht nochtans het gingh ter deghen / Contrar.

Men storte veelerley ghebe'en.

Men can des Heeren naem wel noemen / Remonst.

En overtreden Godes Wet.

Maer onse Vaders moghen roemen / Contrar.

Dat mond en hart de'en een ghebedt.

O neen: haer heeft te seer ontbroken / Remonst.

T' voor sitten van den Heylighen gheest.

Ghebedt en alles is ghesproken / Contrar.

Als van een volck dat Christus vreest.

Waer waren vrientschap / liefde / vrede / Remonst.

Oprechte vruchten van den Gheest?

Dees brachten al de Vaders mede / Contrar.

Sulcx dat' sijn een hart gheweest /

Een hart / om alle Remonstranten / Remonst.

Te stooten uyt haer Vaderlandt /

Men most ghetrouwe dienaers planten. Contrar.

En helpen 't qua ghespuys van cant.

Eerst had men moeten ondersoecken / Remonst.

Off onse leer was goedt off quaet.

De Vaders hadden uwe boecken / Contrar.

En sochten self gheen lang beraet.

De kloecke was voor heen ghegoten / Remonst.

Dit' s d' oorsaeck van die felle brant.

D' oorsaken zijn uyt u ghesproten / Contrar.

Niet uyt den Contra-remonstrant,

Ghy wout ons nergens in verdraghen / Remonst.

Waer dat gheschiet / de noodt waer cleen.

Men moet de Ketters t' Lant uyt-jaghen / Contrar.

Op dat Israel woon alleen.

Wy sullen dit gheduldich draghen / Remonst.

Uyt liefd / tot Christus / en zijn Bruyt.

Jae springht oock op de Narre waghen / Contrar.

En rijt u best de Landen uyt.

Wy rijen uyt / maar Godes plaghen / Remonst.

Die rijen tot dees Landen in.

Wy souden Godes straffe draghen / Contrar.

Waer uwe doling van ons sin.