Iets van God.

Lieve Kinderen! Er is een Heer over ons allen, één allerhoogste over de geheele weereald.

Zijn naam is God.

Men mag nooit van God spreeken, dan met eer bied.

God doet al dat goeide, het welk de menschen met elkanderen niet kunnen doen — God alleen — Wij kunnen God niet zien: maar dat God er is, dat weeten wij uit alles, wat hij gedaan heeft, en nog doet. God was er, eer de weereald was: maar
maar God zeide: „er zal eene weereld zijn.”
Toen was er de weereld.
God zeide: „er zij licht!”
Toen was er licht.
God maakte het water, de aarde en de lucht:
God zeide: „er zal eene zon zijn — en eene maan, en sterren!”
Toen waren zij er.
God zeide: „er zullen allerlei kruiden, bloemen en boom zijn!”
Toen fonden bloemen en boomen, en alles te groejen op den grond.
Nu zeide God: „er zullen allerlei dieren leeven!”
Terstond weesmede het überaal, op de aarde, en in het water, en in de lucht.
Alles leefde, en verheugde zich, dat het leefde.

Ten laatst maakte God de eerste menschen.
Uit twee menschen zijn alle andere menschen gebooren, uwe ouderen ook.

Alle menschen te zamen hebben zoo veel magt niet, als God alleen. God kan alles doen.
God spreekt maar, en het is er: hij gebedt, en het staat er!
God heeft de weereld gemaakt, om dat hij zoo goed is.
Niemand is zoo goed, als God.
Wanneer gi nu uitgaat, mijn kinderen! ziet er dan alles eens op aan, dat God dat gemaakt en gemaakt heeft.

God zorgt ook zeer getrouw voor alles, wat hij gemaakt heeft.
God maakt, dat, onder alle de veranderingen, de weereeld altijd weereeld blijve.
God doet de zon op en ondergaan, juist op zijn tijd. Het is God, die den vrucht baaren Reegen geeft, en alles doet groeijen en bloeijen. O! dat is goed!

Wanneer God niet alles bewaarde, dan zou de alles vergaan. Dat zou de schrik lijk wezen - maar nu mag de wereld zich verheugen, dat God alles behoedt, en zoo wel be zorgt.

God doet nog elken dag allerlei goed, het welk de menschen onmoelijk kunnen doen. God is onveranderlijk in goed doen.

*Mijn kind!* voor eenige jaren waart gij er nog niet: maar God zeide: „dit kind zal ook leev!”

Terstond begint gij te leven. Nog leeft gij, door God: Hij behoedt en bewaart u.

Het Kind. Hoe bewaart God ons?

De Moeder. Als de Almachtige God wil, dat wij zullen voort leven, dan blijven wij in het leven, en dan weert Hij alle gevaar en alles af van ons af, door eenijn wij ze, still le zorg.

Uw kleine Broertje, hier op Moe ders schoot, be zeft nog niet recht, hoe zijn Moeder hem al bezorgt, en oppast: maar hij vertrouwt op haar, en is gerust — Een zo kan men alles niet zeggen, hoe God voor ons zorgt, en bewaart voor mensige gevaren, ook die wij niet kennen. —

Hier om vertrouw ik op God.

Het Kind. O! hoe goed is God over ons — en over mij ook. „Den
"Den algoeden God zij de eer
en de heerlijkheid!

Alles koomt ook aan God toe:
want alles is van hem.
God is de Heer over alles.
Hij is onze Opper heer.
Al wat op deze wereld is, heeft
God aan de menschen geceeven --
aan alle menschen met elkanderen.
Elk moet zijn genot hebben van
het geen er is.
Elk moet dankbaar zijn aan God.
De een moet den anderen ook
wat mee geceven.
De menschen moeten elkanderen
altijd liefhebben, en goed doen.

Dat

Dat wil God zoo heb ben.
Maar die anderen kwaad doet, of die alleen
voor zichzelven in de wereld leeft, mis-
haagt den goeden God, en is niet waardig,
dat hij leeven op de wereld van God.

Zoo, als God het hebben wil,
zoo moeten wij het ook doen.

Die zoo niet doen wil, als God het hebben
wil, die wordt gestraft, en zal onderscheiden,
dat God almagtig is, en rechtvaardig.

Waarom zou den wij toch niet
doen, het geen God hebben wil?
God is immers zoo goed! en al,
wat hij hebben wil, is ook al tijl
goed.

God heeft ons lief, en hij wil maar,
-dat wij hem ook lief hebben, en
dat wij elkanderen lief hebben.

God
God weet ook best, hoe het wezen moet.
Niemand is zoo wijs, als God, die de geheele wereldt regeert.
Die zoo wil, als God wil, is Gods lieve kind, en wordt altijd gelukkig.

God is hier boven.
God is onze Vader in den hemel.

Za men spraak.

Het Kind. Kan God ons ook zien, wanneer het duister is?
Het K. Weet God ook, hoe wij het hebben, en hoe wij het maken?

De M. Ja: daar op geeft God al tijd acht; hij weet ook, wat wij denken.
God ziet ons hier ook — hier!
Het K. Dat wil ik nooit vergenen, dat God mij al tijd ziet, al zie ik God niet.
De M. Dan zal God een welbehaag en in u neemen.
Het K. Kan God ons ook horen?
De M. O ja.
Het K. Mag men ook wel spreken tot God?
De M. God hoort ee ven zo gaarn een kind, wanneer het iets aan God te zeggen heeft, als ee nen ouden.

Maar men mag nooit iets aan God zeggen, of men moet het op recht meenen.
God kan geen ij de woorden verdraagen. Hij ziet ons in het hart! Het K.
Het K. Ik wil God, voor al zijne goedheid, met mijn ganse hart, danken en prijzen. —
Nu ik iets weet van God, nuben ik zoo blijde, als ik ooit geweest ben. —
Ik zoude wel willen zingen.
De M. Dat moogt gij wel eens doen.
Men kan nooit meer verheugd wezen, dan wanneer men te zamen eerbiedig zingt tot lóf van God.
Dan kunnen wij allen te gelijk spreeken tot God. Neemt u wen hoed eerbiedig af.
De Meester zal u voor zingen, zingt Gij dan na.

"Hoe groot, hoe Godlijk zijn g'alom,
Hier, en in 't hoogste heilig dom,
Aan bidlijk Op per wezen!
't Is onze God, die 't Leeven geeft,
Van wiene elk onzer alles heeft,
" Looft God, Hij zij geprezen!"

Een Kind bij zijne Oudereen.
Nu weet ik, waarom wij bidden en danken bij den maaltijd. 
Dan spreeken Vader en Moeder tot God, die ons ook het goede eeten geeft.
De Vader. Recht zoo.
Indien God het eetens niet deed groejen, en door veele andere han den aan ons niet gaf, dan konden wij u ook niets geeven.
Het Kind. Ik wil den goeden God, die het eetens geeft aan al, wat leeft, danken, dat hij mij ook nog niet vergeven heeft.
Een tafel gebed, het welk een lief kind eens deed, uit eigen beweging.

„Onze Vader, die in den hemel zijt!
„Gij geeft ons, elken dag, gezond en lekker brood.

Gezang. Voors: ‘t Onze Vader.
Gij geeft ons elken dag ons brood,
Het smaakt zoo wel! uw liefde is groot.

Een Avond gebed.

„Goede God!
„Gij kunt mij, ook in dezen nacht, wel be waaren, en verder wilt gij ook wel voor mij zorgen. Ik wil nooit bang zijn:

„zijn: (*) maar op U vertrouwen, en gerust slaapen, —
„eenvan als mijn kleine Broertje bij Moeder. Amen!

God heeft ons ook dingen laten weeten, die wij nodig moeten weeten.
Van die dingen kan men lezen in den bijbel.
Dat is een heilig boek.
Men wil u, in ‘t vervolg, wel eenige flukjes daar uit op geeven, die gij wel kunt be grijpen.

God heeft vooral door den Heer Jezus ons verscheidene gewig tige dingen laten weeten.

Toen

(*) Hang nooit los in god loes.
Toen de Heer Jezus hier was, had hij de kinderen zeer lief.
Hij leerde hun dingen, die zij nooit moesten vergeet.
God looze menschen hebben den Heer Jezus vermoord.
Zij spijkerden hem vast aan eenen paal.
Zoo stierf die heilige Jezus!
Hij stierf gewillig, en uit liefde — ook voor ons.
Maar nu leeft de Heer Jezus toch weer!
Jezus leeft nu hier boven — bij God, zijnen Vader.
Hij kent u ook wel, mijn kind!
Jezus heeft de kinderen nog zeer lief.

Wanneer een kind zoo leeft, als God ons, door den Heer Jezus, heeft laten zeggen, dan zal Jezus zulk een lief kind, lang na zijnen dood, eens uit het graf haalen, om bij hem, en bij den Vader, hier boven te leeven in een heerlijkke vreugde. Zulk een kind stierft dan niet weer —
Het Kind. Kan de Heer Jezus dat doen?
Het Kind. Heeft hij zoo veel liefde voor een brâf kind??

Gezang.
(16)

Gezang. Voors: Ps. 42.

8 Heer Jezus! wees gezegen;
Gij waart dood, en leeft nu weer!
Gij, gij wilt mijn Heiland wezen!
Ja: gij zijt mijn God en Heer.

ik Zang uw lof, ook in mijn nood:
Gij verloos ons van den dood.
Voor mij eens tot u naar boven,
Ik wil God en u daar looven.

Het is best, dat men kleine kinderen zooveel zachtjes leert zingen met gevoel, op het enkele gehoor, eer men hen de kosten leert: dit is dienstig voor den onderwijzer en voor het Kind, om de gewone fluïheid en ongevaarlijkheid in het zingen te mijden, of af te leeren.

En dit is bij zeedelige en godsdienstige liedjes van meer belang voor het kinderlijke hart, dan men veelal negen denkt.

Door een zoort van maangezang, bij het welk de lange syllaben langer en de kortere syllaben korter worden gezegd, kan men ook de kinderen zinger en levenslanger leeren zingen. Daar de gezang de spraak ook klaar uits. dan in de gewone Psalmboeken, het wekt meer opmerkzaamheid en meer gevoel op. Bij Psalm-voorsen is drie-vierde mens doorgaans geschikt voor kinderen. Doch van de laatste en op één na laatste syllabe van elk gezegde geven men een volle maat, en bij grooter nadruk ook aan de op twee na de laatste, als ook aan de eentste, indien die syllabe kort is.
De Groningen, by A. Groenewoltz, 1795. Deze en meer andere Werken, te bekomen.