De Const van Rhetoriken, allen ancommers ende Beminders der zeluer, een zonderlijngh Exemplaar ende leerende Voorbeeld, niet alleen in allen Soorten ende Snédens van dichte, nemaer ooc, in alles dat der Edelder Cost vā Poësen copeteert en ancleeft.

Nu eerst-maet uutgeheeld in dichte, by wilent Heer Matthijs de Castelein, Priester, ende excellent Poëte Moderne.

TE GHENDT.

By Ian Cauweel, thaluer dőderstrate in de Cauwe, oft op den houck vander hooghpoort neune dé linghele. Año. M. D. LV.

MET KEI. PRIVILEGE.
Oöroy.


I. Vander Aa.

De K.M. als Hertoghe vâ Brabant, heeft ghe-consenteerd alf bouen, met interdictie vâ tsel ue bouck niet naer te doene, binne den voorst. ti-de van dry iaren naerstcommen, op de verbuerte van xxv. Ca. Gul. eñ coffiscatie der zeluer bouke. Oocbliekende per Acte, ghegeuen te Bruusfelde den vierden Septembris Anno M. D. LV. Onderteeckend per.

P. de Lens.
Het es een ghemeen opinie (Eerzame en Goed wil-lighe Lezer) onder den meerderen deel van den Poëten, ofte Rhetoriciën, va bedensdaeghs, ongaen alle warcken van Rhetoriken, hoe goed, schoone en ele-gant die were moghen, dat zij die blameren, zo van neer de zelue in prente ghecomen zijn. Dat meer es, zij verachten ooc, en verfmaden alzulken Poët, die zins warcken in prente laet't cömen, specialicken, binne zij nië leuëde tide, taxeren bê va Ambitiëen glorysouckene. In de welke zaken (behandens haerlieder reuerentie en goed ingement) zij ons dijncken grootelicken verdoolt en buten wege zijnde: want, indien alle Autheurs va zulken zinne en opinie gheweest hadden, late haerl. Warcken niet uutcömen voor naer de dood, zo waren ons zonder twisef, alsnoch, vele, schoon, feye en exccel-lente warcken verborghen en onbekend, en moghelelyk inder een wilheid zouden bliuen: also wel van Philosophe in Oratuëren, als Poëten en ander Schriuners, te wetene Moderne. Dan de Schriuners zijn danof licht ghenoug t'excusserene, mids causen dat zij de Const va der Druckerien haerlieder tide niet ghebadt en hebbe twele schade was. Nijt te min derom en hebbe si niet gelaten haerl. Warcken te divulgheere, ghehurend de tijd, haerlieder leuens : zoomen naer of ghenough beschrenen vind.
Epistel van,

Ve van den ghene die tonzen tide gheschreuë hebben, laten tselue tomen in prente, binnen haerlieder leven, danof zijnder onder de Latijnsche Schriuers, in allen Conslen, zonder ghetal, ende daghelicks nieuwere zo allen Studieusen Gheesten, hélieden in die tale verclaende, wel kennelie es. Onder de Françoysen hebben wy ooc ó tselue t'approbërê, en alle in Poëtie, by name, Molinet, le Maire, Habert, Ronfard, du Bellay, Charon, de Magny, Fontaine, Collet, Muret, Gruet, en la Marguerite des Princees, die wel d'eerste plaetse wa desen behoorde t'haudene: met noch onttellighe vele andere danof al den meerdere deel noch leuen, en diens weercken wy al hebben. Ooc tselfs, onder de Nederlandsche, hoe wel weinigh, maer groeien als te wetene, Ian van den dale, Ian van den Beergh, Andries va der muelen, Cornelis va Ghistele, Cornelis Manilius, Maere va Vaerne wijc, en onze teghen voor dighen Castelein, alzo by zelue belijdt in dezen Page 220. Bala.212. metgaders ooc zinen Liedekens-bouc, zijn Historie van Piramus en Thèbê, en zijn Balade va Doornicke, zo ons emmer wel kennelie es. Al welke voorin Autheurs, en dusent andere (duer tlaté prente ende ghemeen maken van haerlieder weercken) hemlieden eenen eeuwighen ende ontsteereluicken name vercreghen hebben: bouen den lof, prij, fame, en eere, die hemlieden ende haerlieder warcken met allen rechte, allen tyden, wel toebehoord.
den Drucker.

Heinric van den Keere, van Ghende, beminder van Poeßen, vraegh ende andwoord den Berespers.

Vvat heeft den Castelein dogh ghêmsveerd,
Als hi dit fraey wareck heeft ghecomponeerd?
Vvild hier up diincken, ghi Schampighe gheessen,
Vvast priis of eere?
Neent emmer: Vvant, zo hi zelue citeerd
Hi wilde der wareld zien ghepasseerd
Eer-men van dit Stuck zou maken veel feesten,
Of cauten breere.
Vvast dan profit, dat hi zocht zo zeere?
Oft ghewin te doene?
Neent oic: Vvant, zulck labeur (te gheenen keere)
En pleegbd teman te goene.
Vvat moght hi dan meenen, met zinen sernoene,
Vt' instruërene?
Dat waer te vergheefs: Vvant, ghi kend u zo coene
Hem te blumèrene.
Vvat mocht hem roeren dan, dit t'ordonnerene?
T'was zijnder naturen goed-ionstighe daed
Die hi hadde om Rhetorica te decorèrene,
De welke hi mes handeld zaghe, half desolaet.
Dus, indien hi hier gheheuen heeft de rechte raed
Zo volghd zijn aduisen:
Oft ghi mueghd ons (indien ghiis u bet verstaed)
Eçenen bèteren wizen.

Anziet thende,

Van den Keere.
Tafel van den inhaudene
van dezen bouck, ghesteld bi A.B.C. dan of t’eerste ghetal beteekend de Page of zide, en t’andere het Baladeken, ofte Clausel van dieire.

A.
Acht reghels dichts, Page, 71, pa. 76, pa. 77, pa. 102.
Achtien reghels dichts, page, 208.
Adagie oft Proverbie, verciere dicht, pa. 239, ba. 222.
Aenschijn bestrijken met ghiste, pa. 57, ba. 169.
Al dicht oft van woord te woorde, pa. 63, en pa. 229.
Al eerande dicht, ziet Simpletten,
Ambagen, oft dicht dat tweesins te verlaine es, pa. 56, ba. 167.
Afclepiadeum Carmen, pa. 227.
Aspiratie, oft H, en es gheen letter, pa. 41, ba. 122.
Aspiratie schijnd letters cracht te tooghée, p. 41, b. 123.
Aud dobbel Rondeel, page, 231.
Aud vremd Rondeel, page, 230.

B.
Baguenaude, wat dicht datte es, page, 228, bala. 219.
ende balade, 220.
Balade, eerste en aandtste snede van aechten, pa. 76.
Balade ende Referenin in een dicht, pa. 95.
Balade ghecrunst ende oversleghen, pa. 77.
Balade met den steerte, hoe te maken, pa. 114, ba. 199.
Balade met den steerte, zeer gheprezen van Castelein, pa. 113, ba. 198.

Sijf. Balade
DE,

Balade met vullen steerte, oft van neghenen, pa.114.ba.2c3.
Balade oft Clausule es een, pa.57.ba.176.
Balade op den Paeis, pa.71.
Balade op de Penne, pa.106.
Balade op sneinschen val, pa.109.
Balade op zulke medicijns, pa.86.ba.f.
Balade van achtien 71. alzomen die nu wfeerd, ende waertoe dienen, oft tot wat materie, pa.75.ba.188.
Balade van achtien, ghecruint of overseleghen 77. zeer ghereed dicht, 100.191. En ghemackelic, 102.195.
Vraetoe, oft tot wat materie dienen, pa.102.196.
Balade van den Chyrurgiens, pa.104.
Balade van den wale, heeten wy Referein, 52.156.
Balade van zeuene, pa.67.
Balade van zommenleue en dood, pa.79.
Balade wat dicht dative es, pa.53.ba.158.
Banck-dicht, pa.67.
Banck-Referein, pa.184. en pa.189.
Banck-Rondeel, pa.63.drie by een, en pa.64.
Behoufde tot der Const van Poësen, pa.19.ba.55.

Beghin van Spelen, pa.231.
Benedicite, van Casteliein, pa.233.
Berepers, straft Casteliein, pa.247.tot den hende.
Bi-dicht, oft Naer-dicht, en zalmen niet uutgeheuen, pa.29.ba.86.

Casteliein
## TAFEL.

### C.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizie</th>
<th>Pagina</th>
<th>Baal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Castelein heeft meer dichts gecomponeerd, dan ieman dood oft inende</td>
<td>pa.5. ba.13. pa.58. ba.174. pa.75. bal.188. pa.102. bal.195. pa.113. bal.197. pa.220. ba.212. pa.250. ba.237.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Casteleins Conclusie, Excuse, ende generale Voorhau-dijnghe van dezen zinnen gheheelen warke</td>
<td>pa.247.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Charte, voor, Quaerte</td>
<td>pa.40. ba.120.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Charten exemple</td>
<td>pa.67. pa.102. ba.3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Charten onder wijs van makene</td>
<td>pa.70. ba.185.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Chrisippus doornen, ende Aristotelés strecken</td>
<td>page.18. bala.52.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cleen vitie, cleen bindere</td>
<td>pa.24. ba.70.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cocarullen, oft Buczel-dicht</td>
<td>pa.234. en pa.24.</td>
<td>bala.224.</td>
</tr>
<tr>
<td>Commedien inhaud</td>
<td>pa.56. ba.168.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comparatien zalmen alligieren warldlic</td>
<td>pa.235. bal.221. ghelijc t' Exemple</td>
<td>pa.236.</td>
</tr>
<tr>
<td>Conceptien oft inuentien by brynghen es te prifene</td>
<td>pa.21. ba.61.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Consonanten</td>
<td>pa.30. ba.89.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Crepel-dichten</td>
<td>pa.10. ba.28.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### D.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Descrizie</th>
<th>Pagina</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Dagb-bijwnghe</td>
<td>pa.176.</td>
</tr>
<tr>
<td>Defiance of Lime</td>
<td>pa.230.</td>
</tr>
<tr>
<td>Derthien reghels dichts</td>
<td>pa.147.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Dichte
DE

Dicht dat viciëus es, ende niet vitiens, leeft van,

pa. 41. tot pa. 50.

Dichten terminerende op een, of ghelijck, dienen van
ghelijcker maten,

pa. 29. ba. 85.

Dicht faelt, prijs faelt: als waerd goë zin, pa. 36. b. 107.

Dicht, hoe te kiezen en te stelle, pa. 28. ba. 83. p. 31. b. 92.

Dicht van een, twee, ende dry Sillaben,

pa. 63.

Differentie es cleene, tusschen den Poëte en Orateur,

pa. 12. ba. 34.

Distichon heroicum,

page. 226.

Diueersche consonante voor de vocale, maekt tgoed
dicht,

pa. 43. ba. 129.

Diueersche gratie onder de Rhetoriciens, pa. 33. b. 99.

Dobbel aud Rondeel,

pa. 231.

Dobbel dicht en zalmen schuwen noch zucken,

pa. 35. ba. 105.

Dobbel dicht heeft Syllabe d'aduătage, pa. 35. ba. 103.

Dobbel dicht t'welke valseh cs,

pa. 42. ba. 126.

Dobbel staerten,

page. 223.

Dobblet, of dicht met twee Stockregbels,

pa. 229.

Dobbletten of dicht van twee termen, pa. 227. ziet,

page. 241. ba. 224.

Dry regbels dichts, in zes halve,

pa. 61. en pa. 62.

Droomen dichten,

pa. 242. ba. 227. en pa. 4. ba. 11.

Duuel magmë wel noumë in tdicht, pa. 39. b. 115. e 116.

E.

Eed diemen doet up Paxvobis camer t'Andenaerde,

page. 240.

Enen
TAFEL.

Eenen reghel dichts, page 61.
Een ghelike Syllabe, tweemael in tdicht es redijt, page 30. ba. 90.
Een ghelike terme en zalmen niet die wils stellen, pa. 20. ba. 58.
Ellef reghels dichts, pa. 28. ba. j.
Epigrammen, zijn der Balade ghelije, pa. 57. ba. 170.
Epithaphium van Castelein, pa. 239.
Epithaphium wat datte cs, pa. 241. ba. 224.
Equinoquuen zijn rediten, pa. 30. ba. 89. pa. 41. ba. 122.
Equinoquuen die toegheletaten zijn, pa. 30. ba. 90.
Ethimologie, den dichter van noode gheweten, pa. 33. ba. 98.

F.
Facteurs, oft Rhetoriciens, eeten Poëten, pa. 24. b. 72.
Fauvisage den Rhetoriciens verboden, ende vâ wien ghevonden, pa. 57. ba. 169.
Feminine dietien by den wale, pa. 37. ba. 110.

G.
Ghecrusst oft ouersleghë dicht, pa. 76. b. 190. en pa. 77.
Ghelije dicht en mach maer eens commen in een Refe-
rein: maer wel ander dierghelike, pa. 32. ba. 95.
Ghelieck dicht en magh niet staen in hondert reghels, pa. 32. ba. 94.
Gheliken Accent, pa. 43. ba. 129. ende pa. 44. ba. 131.
Gheraedele, page 240.
Gracchus een excellent vertooghere, pa. 59. ba. 175.
Gratie van Castelein, pa. 233.

Half
DE
H.
Half regbels, hoemen daermet leuen zal, pa. 28. ba. 82.
ende pa. 124. ba. 204.
Half regbels van neghen Syllaben steld Castlein in-
den staert, page 103. den derden regbel. Ende binnen
der clausule van gheliken, page 118. balade iiij. den
vierden regbel.
Half regbels van wien ghevonden, pa. 55. ba. 163.
Hauten dicht, wat datte es, pa. 20. ba. 60.
Hendelveers, wat dicht datte es, pa. 236.
Hende oft sluten van Spelen, pa. 232.

I.
Lambicum trimetrium, pa. 227.
Adelen clap, oft verloren redenen zalmen schuwen,
pa. 28. ba. 82.
Incarnatien, pa. 61. en pa. 172. ba. ij.
Inhaud van dezen warcke, pa. 30. ba. 88.
Interrogatie oft Vraghe, page 238.
Intricate baladen, pa. 222. pa. 223.
Intricate baladen hoe te verflane, pa. 241. ba. 223.
Inuenteur van Rhetoriken, pa. 11. ba. 33.
Inuentie es van noode voor tdichten, pa. 34. ba. 101.

K.
Ketendicht, waerome alzo ghieberen. pa. 54. ba. 161.
Ketendicht waer uyt ende van wien ghenomen,
page 56. balade 166.
Ketendichts exemplaar, pa. 224.
Kinderdagh Lecture, pa. 130. ba. j. en pa. 133. ba. j.
Lang-
TAfel.

L.

Langde van Regulen, pa.34. ba. 102.
Leeren en mab hem nieman schamen, pa.23. ba. 68.
Leden in tdicht zijn zefte, pa.32. ba. 94.
Licence poëtike, wat ende wie die vermoghen. page
57. balade 17
Liedekins maeckten meest in curte reghels. page 55.
balade 163. hoe men die maken zal, pa. 53. ba. 174.
Lime oft Deffiance. page 230.
Lof exemplaar van dien, pa.124. ba. 1 en pa. 158.

M.
Masculine dietien byden Vvale, pa.37. ba. 110.
Materie dienende tot den Baladen oversleghè oft ghe-
cruyst, page 102. balade 196. Ende tot die met den
steerte. page 114. balade 200.
Memorie van zommighen leuende ende dood, page 79. balade 1.
Minnebriefs exemplaar, page 115. balade 1.
Monosyllaben en dienen niet vele by een, page 36.
balade 106.
Monosyllaben en dienen niet vele ghedicht. page 49.
balade 145.
Monosyllaben waer ute ende van wien ghenomen.
page 56. balade 166.
Moede zijnde zalmen weder rusten, pa. 23. ba. 67.

N.
Neghen Reghels dichts, es al t' leerdicht, voorts ander
exemplaar van neghen, es page 115.

Neghen-
DE

Neghenti'en reghels dichts, pa.xx.ix.
Nemmermeer blockiersels genough, pa.xxij.ba.xcvii.
Nieman en es zonder vitie gheborè, pa.xxiiij.ba.xxii.
Nieman en salmè noumè in oneerè, pa.xxvi.b.lxxvii.
Nieu Sweden te maken ontraad Castelein, xxxij.xcvi.
N. wel pronuncieren, behoort den Vertoogheers,
pa.lx.ba.c.lxxx.

O.

Oden, es een Soorte van dichte, pa.lxxiij.ba.c.lxiiij.
Onderwijs van spelcn te maken, pa.lviii. c.lxxij.en
c.lxxiiij.
Onderwijs voor den Ionghers, pa.xiiij.ba.xli.xliij. &c.
Ooc pa. lviij.ba.c.lxxiii. ende c.i. c.xciiij.
Oortographie, oft Spellinghe, ende dies an gaende, pa.xl.
ba.c.xix.ende page xlîj.xlij. &c.
Ouerslegheen dicht, ziet Ghecrurfydicht.

P.

Parabole, pa.cc.xxxiiij. hoc t' alligieren, pa.cc.xxxvi.
ba.cc.xxxii.
Personage, oft Verhoogheers,
Phaleucium carmen.
Pa.cc.xxvi.
Poëten, wie zij syn, ende haer werc, pa.xxiiij.lxxiiij.
Poëtie, oft Poëtrie, pa.cc.xliij.ba.cc.xxxvi.
Prijs, noch lof, en heeft Castelein niet ghezocht,
pa.l.ba.c.xlix.
Prologhe, oft Beghin van Spelen.
Proverbie, oft Adagie.
pa.cc.xxxi.

Oued
TAFEL.
Quaed dicht duerstrepe en verbeterē, pa.xxxv. b.lxxv.  
Qualic spellen maeckt erreur. pa.xlij. ba.c.xxv.  
Qua tale en maghmen niet stellen, p.xxxij. xciij. ende  
pa.xlij. ba.c.xxvi.

R.
Rammeltsammel dicht, wat datte es. page cc.xli.  
balade cc.xxiiij.

Referein by den Vlamiyngh, waerom alzoo geheeten.  
page liij. ba.c.lx.

Referein by den Vvale, es onzen Stocreghel.  
pa.liij. ba.c.lvij.

Refereinen maeckten van zeuen, achte, en neghen,  
Reghels, pa.c.xvi. ba.cc.y.

Referein magh men maken tot twintigh reghels,  
p.xxxij. b.xcv. maer hoogher niet, p.xxxij. b.xcvij.


Referein waer uut ende van wien. pa.lv. ba.c.lxiiij.  
Regheldicht, wat datte es, pa.cc.xxxvi.

Reghels mate, page xxix. bala. lxxxvi. ooc pa.xxxxiij.  
ba.c.yij. Ende page xxxv. balade c.yij. en c.yij.

Rhetorica draegbd de Lelie en tswerdt. page xij.  
balade xxxvi.

Rhetorica, wat zi es, pa.xi. ba.xxxiij. pa.xvi. ba.xlvij.  
ende waer uut zij riijt, pa.xvi. balade xlviij.

Rhetoriciens zijn Poëten.  page xxiiij. bala.lxxij.
Rhetorike extraordinaire, page cc.xxi. balade cc. xvi.  
en cc.xvii.

Rhetorike Retrograde, van wien & s.p.lvi. b.c.lxvij.

Rique-
DE
Riqueracke, wat dicht datte es, ende exemplaer van
dien, pa.cc.xxviiij, ba.cc.xix.
Rondeelen van allen soorten, pa.lxiiij.
Rondeelen waer uyt zo gheenaemt ende ghenomen,
pa.lxxij, ba.c.lx.en,c.lxiiij.
Rondeel hoe te makene, pa.lxvi, ba.c.lxxxiiij.
S.
Sapphicum carmen. pa.cc.xxviiij.
Schadewe van der Conci hebben. pa.xx, ba.lx.
Schaeckberds exemplaer. pa.cc.xxiiij.hoe te makane.
pa.cc.xli, ba.cc.xxiiij.
Schoon termen en schoon Sneden vercieren t'dicht.
page xx, balade lx, ziet ooc Schuum.
Schimp en vilonie en behoordemen niet te stellen.
page xxxi, balade xci.
Schuum, maghmen wel stelle, ende verciert het dicht.
pa.xxxvij, ba.c.xi,c.xii.en,c.xiiij.ooc pa.lvij.
balade c.lxxi.
Sermoen van Sentte Reinhueyt. pa.cc.xliiij.
Simpletten, oft al eenderande dicht. page cc.xxviiij.
Ende wat dat es. pa.cc.xli, ba.cc.xxiiij.
Sneden onderwijs. page xxviiij, balade lxxiiij.en
lxxiiij,page xxxii, balade xcvi.page cc.xix,bala-
de cc.x.
Snede zonder hende oft te wille. pa.cc.xviiij.
Spelen, hoemen die maken zal. page lvij, balade c.
lxxii, en c.lxxiiij. Waer uyt ghenomen. page lvii.
balade c.lxviiij.
Spellen
TAFEL.
Spellen, ziet, Orthographiêren.
Sprake, op een mespele,
Stock-reghel bi ons, heet bi den male Referein,
page 53. balade 157.
Stock-reghel, maghmen veranderen. pa.55. ba.165.
Stock-reghel, waer uut ghenomen,
Stock te wille nemen,
pa.55. ba.164.
Straet-dichters, wie die zijn.
pa.29. ba.86.
Straet-dicht, hoedanigh datte es,
pa.10. ba.29.
Superflu-dicht ofte vergheefs.
pa.47. ba.139.
Superfu-dicht ofte vergheefs.
page 233. ende
pa.233. ende
page 235. balade 221.

T.
Tafel-spelen hoe te maken,
Tale, en maghmen niet bederuen om stichts wilde.
pa.58. ba.173.
pa.42. ba.126.

Kdagheilcks Sermoen voen, es te verachten, pa.22.
balade 66.
Termen daermen hem voor wachten moet.
pa.40.
balade 119.

Tetraftichon elegidion.
Text bedichten ende anders niet, es cleen cere,
pa.226.
pa.226.

Thien Reghels dichts, pa.117. page 19. & 5.
Tragedien inhaunden,
pa.56. ba.168. Ende van
wien ghevonden pa.57. ba.169.
Tsaeckdicht, hoedanigh datte es,
pa.228. ba.219.
Twalefreghels dichts,
pa.137. & 5.
Tweeghelike dichten in beghin,
pa.28. ba.84.
Ende
DE

Tweerande dicht, oft dobbletten, pa.227.
Twee reghels dichts.
Twintigh reghels dichts pa.61.

V.

Viersen in dichte, pa.226.
Veertien reghels dichts, pa.166.&c.
Vele lezen dien den dichtere, pa.14.bala.42.
pa.31.ba.91.paa.101.ba.194.
Verloren redenen, zalmen schuwen, ende hoedanigh die zijn, pa.28.ba.82.
Verthooghers ende haerlieder Const, pa.59.en 60.
Vier reghels dichts, pa.62.
Vijfreghels dichts, page 62.
Vijfthien reghels dichts, pa.177.&c.
Vilionie, noch Schimp, zalmen niet stellen, pa.31.b.91.
Vlamijngh gh' exalteerd in tdicht, pa.45.ba.135.
Vocabelen die in Vocale beginnen oft henden, en die nen niet vele by een, pa.36.ba.106.
Vocabelen, daermen hem voor wachte moet int dicht. pa.40.ba.119.&c.
Vocalen. pa.30.ba.89. En dienen niet vele by een, page 36.balade 106.
Vocalen, vercurten de mate by den walen. pa.37. balade 109.en 110.

Vraghe oft Interrogatie, pa.238.
Vremd
## TAFEL

<table>
<thead>
<tr>
<th>Item</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Vremd aud rondeel</td>
<td>page 231</td>
</tr>
<tr>
<td>Vremde snede</td>
<td>page 224 en page 225 &amp; 5</td>
</tr>
<tr>
<td>Vut ghenouchten eist al goed</td>
<td>page 49 ba.147</td>
</tr>
<tr>
<td>Vutlandsche termen ziet Schuim</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vut-Roup</td>
<td>page 121 en pa.155</td>
</tr>
<tr>
<td>Vvalsch dicht en dichters</td>
<td>pa.45 ba.133 en 134</td>
</tr>
<tr>
<td>pa.52 ba.156 en pa.53 ba.157 en 158</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Z.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zes Baladen in eene</td>
<td>pa.222</td>
</tr>
<tr>
<td>Zes reghels dichts</td>
<td>pa.62 pa.224</td>
</tr>
<tr>
<td>Zesthien reghels dichts</td>
<td>pa.200 &amp; 5</td>
</tr>
<tr>
<td>Zeven reghels dichts</td>
<td>pa.67 &amp; 5</td>
</tr>
<tr>
<td>Zevensthien reghels dichts</td>
<td>pa.205</td>
</tr>
<tr>
<td>Zine warcken langhe by hem hauen</td>
<td>pa.24 ba.70</td>
</tr>
<tr>
<td>Zusters en Broeders, zyn reghels van eenen dichte</td>
<td>pa.29 ba.85</td>
</tr>
<tr>
<td>Zuuer Rhetorike, stelen</td>
<td>pa.28 ba.82</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## FINIS

*ij. Hier*
Hier henty de tafel van de
ZEN VVEERCKE, GHEMAECKT
in t'iaer ons heeren, M. D. XXXXVIII. by heer
Matthijs de Castelen
Priester, ende excellent Poëte moderne,
In zinen leuwene Fasteur van den
Pax-vobianen ende Kerslau-
wieren t' Audenaerde in
Vlaenderen.
($4$)
Zommighe fauten aldus te corrigieren.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Page</th>
<th>Clause</th>
<th>Regule</th>
<th>Voor</th>
<th>Leest</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>16.</td>
<td>46.</td>
<td>6.</td>
<td>En,</td>
<td>Een.</td>
</tr>
<tr>
<td>21.</td>
<td>62.</td>
<td>1.</td>
<td>Indien,</td>
<td>Inden.</td>
</tr>
<tr>
<td>24.</td>
<td>72.</td>
<td>5.</td>
<td>cōmeren,</td>
<td>cōmeren.</td>
</tr>
<tr>
<td>32.</td>
<td>96.</td>
<td>8.</td>
<td>dat,</td>
<td>dan.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ende</td>
<td></td>
<td>liedt,</td>
<td>liet.</td>
</tr>
<tr>
<td>90.</td>
<td>iij.</td>
<td>4.</td>
<td>van,</td>
<td>vand.</td>
</tr>
<tr>
<td>112.</td>
<td>ix.</td>
<td>6.</td>
<td>bekent,</td>
<td>bekendet.</td>
</tr>
<tr>
<td>148.</td>
<td>ij.</td>
<td>10.</td>
<td>verwinn,</td>
<td>verwinn.</td>
</tr>
<tr>
<td>150.</td>
<td>ij.</td>
<td>8.</td>
<td>bekēnen,</td>
<td>bekeuen.</td>
</tr>
<tr>
<td>190.</td>
<td>iij.</td>
<td>4.</td>
<td>blijcken,</td>
<td>blijckelic.</td>
</tr>
<tr>
<td>241.</td>
<td>223.</td>
<td>4.</td>
<td>bobbel,</td>
<td>dobbelen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

De reste zal den goed-willighen Lezer licht corrigieren.

(********)

iiij. An-
Author ad librum suum, Carmine hendeca syllabo.

Exi iam liber, & repente vade,
Lustro te (puto) souimus peracto.
Nunc te scrinia nostra liberarunt
Facundos pete Rhetoras, recede
Nam te cor, geniumque credo habere
Omnis te Sophos hac in arte promptus
Vnris excipiet, Sinoque prendet
Candor partenij iuuat benignos
Et quum Cecropiam colas Minervam,
Vitabis plagiarios rapaces
Imponent tibi (lat sicio) Innocenti
Si te Meius vlique & vlique blestus
Occurrat, caue ne virum moreris
Tyroni, melimella cum placentis
Chias precoque, classicis Poëtis.
Quur te premoneamus illa queris
Ifthoc tempore mecenate lasso
Indocti numerant, sauent periti.

1548.
Tot den Lezer.

Leest hier, om drucks bezwiken,
Als der Arten raste grein,
De Const van Rethoriken,
(Ind Audenaerds vaste plein)
Ghemaekt biden Castelein.

M. D. C. P.
Rhetorica.
VAN RETHORIKEN.

1. Elius ende Scipio, tweee Princè groot,
   Machtigh zonder ghenoot, ende wijs van rade,
Lieten ons exemple hy menigh exploot
Om traegheyd te schuwe, als zonde snood,
Vvant zy's es moedere van allen quade:
Vvиеze hantierd vind hem in de schade,
Onmoghelec waerdt zy'n herte vредich stonde:
Veel lieuer te mijns zelfs zy'n verlade
Dan datmen my op zommigen tijd λедисch wonde.

2. By zulcken gh'eten hebbende eens vander noene
Met lustighen saysoene, twaer quaed dat ick ʒwèghe,
De velden vul blomen staende, en de boschen groene,
Ghelijk dat den Heere iaerlicks pleeght te doene,
Sonder op vander tafele, vul alder zéghe,
Naer den Edelaerd-bosch beldic my te wège
Om wandelen langs des groenen pleine,
Duer Twolf-gat track ick naer dande pléghe,
Naer den Slanghen-brouck die schoon fonteine.

3. Dit sprutende water zeer wel gheraeckt
Twelck menighen smaeckt deliciuuselick
Niet hy artificien ommestaecckt,
Maer by rechter Naturen toe-ghemaecckt,
Elcks herte verblydende couraieuselick
Ghelicckt wel Creufis de fonteyne pompenselick
In twaud van Ida, daer vremd ghedierte binnen lagh,
Daer Paris met Oenone zat amoreuselick,
Ende daer hy de naetse drie Goddinnen zack.

A. Tzelue
DE CONST

4. ṢTELUE watere t'welck hier nu werdt verclaerd,
Zoete inden aerd, tot eeuwiger spacie,
Es rondomme met eenen beerghe bewaerd,
An tweste veel schoone valleysen vermaerd,
Piraëms fonteyne en waerds gheeen comparatie,
Eenen boom crom ende hooghe, byder Gods gratie,
Boschaud van deyen zoeten borre de haudegaerde,
Inde wortels van dien bautd hy zijn statie,
Omtrent twee stalen boegsheuften vê Audenaerde.

5. ṢClaer als een zeluer os by van coleure,
Zuere van gheure, staende al ind schauwe,
Den grond hier af zietmen al den putte deure
Zonder iemans toedoen, vry van labeure,
Thelpt hem diet ziet, zij man oft vauwer:
Hier rand ick my langhs des schoonder landauwe
Als die hem tot dichtene wilde al versch vitten,
Mijn schaelge reechte ick, vry vranck van rauwe,
En ghijngb onder den ghecostumeerde Hersch zitten.

6. ṢHier was ick abstraf t van meynschen en beestê,
Om freuchtys vulleesten, los alder quale,
De voghelkens zonghen alle ten zeeßen,
Minstie metten meesten, maectken veel feesten,
Binnen den forreesten, alle teenemale,
Den Cockut, den Meerlaen, den Nachtegale,
Verheughe: de Puwen zâch ick belieden vry doope,
De Mollekins wroedten in tgenerale,
De Conijneks zâgh ick tot omtrent my loopen.

Hier
VAN RETHORIKEN.

7. Hier nam ick vreugd in, als die contemplere d
Hoedt hem al gouwernaerd, ende ets in trijne,
Ende met dien wardt ick gheperturbeerd,
Peynigende om Themisloches, diere vele mouere
Met zijn uytgezochte discipline:
Tvirtuut van ander lieden, dede hem pyne,
Als hy haer faict anzach guldens bepeereld,
Ende hem zeluen besmett met traegheheyds venin,
Vallende, daer ander rozen in de weerd.

8. Die wild, zeyde hy, in hem zeluen zeer gram,
Alst te passe quam, deur zuleken thoren,
Dat hem Melchiades zijn flappen benam
Als zijn edel weerck in zijn herte clam,
Ende hy hem loor vand, zonder const gheboren:
Alzuleck fier ghepeyns hadde ic doen vercoren,
Benidende in wendich in mijn ghedachten
Dat men iemans const veur de mine zou hooren,
Ost anders weerck prizen en tymne verhachten.

9. In alzuleck ghepeins coraiens ende fier
Dus zittende hier, in tschoon dal beneden,
Te wilken dat ic reeckte mijn pappier
Zagh te my waerd commen zuleck mannelick dier
Dat therte verschruckte ende alle myn lêden,
Nooit en zeghdy man zo gent besneden,
Tot zuleck een anschau, nooit vroed noch zot pijnde,
Vulmaectere en zagb nooit man van zêden
Ten scheen geen meinsche, maer bet een God zijnde.

Aij. Vaf
DE CONST,

10. Quaest quam hy te my-waerd, rechte toe, rechtan,
Vroem als een man, met zeer coelen bloede,
Iuppiter, was den vader die hem van,
Het was Mercurius, die de const wel kan,
Diemen niet en coopt met gheld ofte goede:
My verlanghe zeere, met zinne met moede.
Als een, die naer troost, gheluck, oft vrame vraeghe,
By my zijnde, slouch my met zijnder roede
Daer hy Caducifer af den name draeghe.

11. Als hy my genoopt hadde metter hand
Verloos ick tverstand, duer zijn impérië,
Ende viel in slaep, langhs neder in tzand
Vul izarder droomen aen elcken sant.
Nooit mensche en hoorde vreemder mistérie:
Daer ick dus lagh in sdrooms misterie
Onder-zette hy hem tijnder adstitentie bloed,
Als hadde hy voor Iuppiter ghehouden fierce,
Ende sprack my toe, met eloquentie groot.

12. Vriend, zeyde hy (alzo my slaepende dochte)
Ghy zijt dien ic zochte voor al ander lieden,
Duer ick comma ic vuten eerdsehen crochte
Ende hebbe gheleest dat ic oock slochte
Zulcks als ick van hy nu sie ghefschieden,
Vwaerby de Poëten meest deel ghebieden
My God te heetene, die dweerc mijn der leere schauwê
Schoon sprake en mochte my nooit ontvlieden
Ende hilp ooit dees const in grooter eeren hauwen.

Nu co-
13. Nu commick tot hu ongebevesteert
Als daerin ghestileert: wiedt hu behaten,
Ghy bebd meer dichts ghecomponieerd
Dan eenich leuende oft gheexpireerd
En dees const en zul duy nemmermeer laten:
Een diyngh begeheerick tot mijnder baten
Dat moedty ghehouen, eer ghy dees ghisfe strijckt
Tes quaed verstieken der Goden mandaten
Alzoodt claer hyder Poëten gheschriwte blijckt.

14. Daer zijnder vele dood niet te verpiëne
Noch voorby te wijzene, datc claer en wyer,
Maer die hem ind dicht poeghe de veriolisene
Den Rouwer es voor al te prisene
Zonder dat an zijn Rethorijcke was een maer,
Tideft dat ick an hem weet latick daer
Ende swijghd, hoe wel daat in hem versteerfue coesfe,
Zonder dat, den Laurier veruolghde hem naer,
Dat was de cauze dat hy en deruen moesfe.

15. Molinet die dees conste zeer verlichte,
Hoe wel hyse dichte vremdelick becuurd,
Om dat hy dit weerck in profen beslichte,
Ende mijn edel const daer niet ontstichte
Heeft hy dit zelve groensel versuerd:
Dees Const en mach niet zijn ghecontroleerd,
Maer op dicht ghesteld naect en perfect
Vrie anders doet, weetd dat hyse versmuerd,
Vrunt het es een repugnantie ind adiect.

A iij. Hies
6. DECONST,

16. Hier af moedtgy ghy den aerbeyd anuuerden
Met die nooit ontbeerezen zulke diligentie,
Als ghy my gheloofte hebdt dit stic van weerdens
Treckick wedere inden crocht der eerden
Onder de doode hauwen residentie.
Als ick verstaen hadde zyne intentie
Vveerde icks my zeere als snood en vertorden,
Versaeght eens deels mids zyne hoge praesentie
En sprak tot hem dees volghende woorden.

17. O God Mercurij! weydt dat ghy hier naemt
Dat my niet en betaemde verschriekt en behveest
Mijn zynnecken teer, maackt ghy al beschaemt,
Beter waerd dat ghy eenen anderen naemt,
Idoendere, tot alzulk een zwaer tempeest:
Men vindt zo menighen fraeyen gheest,
Den Vvest cayt zietme vol zulcke constenaers groe,
In de schoon stad van Ghend noch alder meest
Daer vuter Fonteynen diueersche constenaers vloge.

18. Mercurius, by dat ick coesth ghemeerchen
Ontsijngh een sneercken, als ick hem dus ontspaede,
Zijns gamschap besief icks an zijn ghemeerken,
Den boed warp hy wegh, hy schudde zijn vleerhen,
Hy verflough zynnen geheldsack, zynen Hane craeide,
Met doncker zonnesbijn hy my ommeraede,
Het hudeste al omtrent my, deur ghehoord cas,
Zyn colour muterde, zynen mantel blaeide
Ende sprak dees woorden, als die ghestoord was.
VAN RETHORIKEN.

19. Wijen waend ghy voor hand hebben, wilt dat
Ic mochte v benooghè in veel manierè, (vertooghè,
Verslough ick niet Argum met zijn bondert ooghèn,
Vvilde den God Mars niet mijn hulpe ghedooghen:
Ghy en weedt de cracht niet van minen dieren,
Moestick Promethea niet ten beerghe stieren,
Vvaerschudick Vlissèm niet voor Circeës bequellen,
Met dees Peerse die elk meinsche moet vieren
Zendick en halick de zielen vuter hellen.

20. Om v wijs te makene, en langh zo vroedere,
Als dijn behoedere, mits minen wiijen speur
Commick van Apollo, minen lieuen broedere,
Vuten beerg Parnaso, daer hy als voedere
Van allen den Nymphen es gouerneur,
Daer haeldick consent, mids myn zwaer labeur
Om v court te makene de gheheerde,
Daer pluertick defen houpel, als van boomen den sfeur
Vanden zelue Laurier daer hy Daphné in verkeerde.

21. Deze edelen Laurier al Goddelic beslouen
Magh niemend vullouen, als at vul secreton,
Myrtboom ende Olijfboom gaet hy te houen,
Dies plantmen hem in alle groote houen,
Men verbindter thoofd met vanden Poëten,
Op paeys ende triumphe, es hy vervëten,
Elc moet hem om des consfs vervullen hachten,
Men verchierter de haerpe met zo elc mach wêten
Tot Pausen ende Keysers moet hy de Zullen machtè.

A iiij. Hier
Hier met zal ick huwen Hersch behanghen,
Vreesg gheen verstranghen, aereheid noch pijn,
Hu werd verchiert, thooft metten wangen,
Maer mijn begheerte moet ghie vernanghen,
Elcken zals verlanghen, met blijden schiejne:
Dichtt, ghie int uwe, ende een ander ind sijne,
Qua tonghen en zullen u weereck niet versaken ziet,
Den Laurier es vry, van allen venine,
Donder ende blixem enmueghen ghenaken niet.

Zulcke ende ander woorden, als ic claeer verstööd
Vut sinen boeischchen mond, naer mijn sijch ghheuroen:
Vreesfe veruynghe my, in myns herten grond
Dies avouweerdic alszo elcken es condd
Vvies hy begheerde, op t selue saeisoen.
Eens deels my dochte ickce zound wel doen,
Ten ander, om dat hy sprack alszo ontpaft gram,
Ontsede ende zijn dreeghynghen ende strafermoen,
Dochte my in droome dat ict dlaft nam.

Also saen, als hy hoorde midts mijn v尔斯ghhen
Tconsent ghewaghen, ende hem dat was blijckende
Vervloogh hy van my, ouer bosch ende haghen,
Ende ick warckere zonnder tragben
Heeffende thooft op, naer den houpelikende:
Ic zaggh den droom was my bezwijckende,
Vuer Laurier, hynghe veel erd veld den Hersch benëuë
Dien wart ic by den Laurier ghelyckende,
Ende volghende den droom, hebbie dit ghebreüen.

Ghy
25. Ghy ionehers verdighe ert gaud dat elce eerd
Zoo Tibullus leerd, elcken man gheneene,
Die lustich zijt, slucht zinnich ende appeerd,
Ionstich tot const, alle consten vermeerd,
En te dien verkeerd, onder groot ende cleene:
Niet beminders vander const alleene
Maer wil an de const, met zin ende moet cleuen:
Vhiedick een groeten, met berten reene,
Ende God wille u totter const, ionstigh spoed gheuen.

26. Niemandts scientie en es gheextimeerd
Zo Perssus doceerd, als goed artisfe,
In dien elckerlijke zijn const ignoreerd:
Ende ooch de keerffe en werdt niet gheuseerd
Verboergen, onder mueykin oft kijste.
Leerd anderen, niemand den tijd en quisfe,
Al zou hijt ind dichté somtijd met soergen schrijffue:
Vvant alzo o claer tuucht de Euanefisfe
Den Talent, en magh niet verboergen blijfuen.

27. Dus ben ick gheneghen rechts nu ter spatie
Des consts fundatie, met datter ancleefd
Ter lucht te brijghene, God gheefs my gratie
Tot u welieder alder contemplatie
Die danckelick nemen dat men v gheet:
Ick zie, de const heeft langhe ghesneefd
Ghetsuckeld, ghedoold, te dienschen plecken,
Vuer elcken, die deuotie daer toe heeft,
En vuur zulc dat leefd, sal icf se ontdeken.
28. qDmes hêdelâ der cóst, doet my bezâwêckê âbloed Zood daghelicks blijcken mocht, hier ende ghindere. Vraeghdi welcke const, men veel onghelijken doed, Het es de edel const, van Rethoriken zoet Die van veel fatseurs crijsgh schade ende indere; Crepel dichten, steld bee meerder ende mindere; Deur aquiubquen ende rediten zu ind grieves neefd, Dies的世界 der consten een ontbindere Tot elcks profite deze ionstelie lief heeft.


30. qHoe weerdichlick hoorick uwen los verclaren Ouer dusent taren, ende auwer tijden, Als de Orateuren in saisoene waren: Hoe zoete cloncken Herodotus snaren, Hoe subtîlick, wilde u Tucidides belyden, Vvat scheerpicheyd userder Phylîstus in t strijden Met worden: niemend en coesien controleuren, Cicero, extolleerde hu van allen zijden, Vvant by was den prince van den Orateuren.
VAN RETHORIKE.

31. Theopompos ende Ephoros wil excellentien
   Expert in scientien, van uwer zake,
   Ind argueren harer caussen, wat vonden zij inventie:
   Ende dan Thimaus ornate sententien
   Vul eloquentien, zeere zoete van smaek:
   Xenophon en Callisthenes hoefse sprake
   Zullen eenwich blyufen inder liedenmemorien.
   Als de Poëten thwaerd hilden scheerpe wak
   Sreuen die wil en schoone historien.

32. Nestor ende Vlieses subtiel inden grond
   Vonden menighen vond,by wel sprekeins cracht,
   Dwoordt vloide als huynich uyt haerlieder mond,
   Alzooet in Hombro blijft te menigber stond:
   Die wel redent gheest zijne worden macht,
   De wijse sal waken daghe ende nacht
   Om dees const, die niemand en staet te verstekene:
   Vvant Rethoriqa, alsmer wel wp hacht
   Es een cunste van seere wel te spreken.

33. Van dezer const was inuenteur mignoot
   In ts waerelde conroot, naer Flaccus narreren,
   Mercurius den neene, van Athlas groot,
   Dies draegh by, tghen wronghen serpens at broot.
   Om datmen tdicht schalkelie sal deduceren.
   Rethorica, moetmen deze const denomméren
   In griesche neit slaende twocabel 2wijeke,
   Ende als eist dat wy vele Orateurs allegeren
   Vvy spreken by ghelijske, van ghemeen Rethorike.

By ghe-
DE CONST,

34. By geheijche segghic, ghe weerd alle excer,
Hoord mijn woord expres, zonder eenigh venijn,
Als schijntere different daer gheen en es
Tusschen den Orateurs ende dit profes,
Oft tusschen Rethorijcke vlaemsch ende latijn,
Nochtans tenderen zij tot eenen sijn:
Een præcept, moet d’eens en d’anders beleeëd scheidë,
Dus accorderen zij tsamen als brood ende wijn,
Vrant schoöpsrake moet de wertel vâ hê beede cleede.

35. Hier zijdy ghyn vrawwe af, ende Patroneffe,
Edel Princeffe, met alder const bestouen,
Van wel rëdenen zijdy de Meestresse
Bouen alle cleercken, zo wijfe cleergesse
Dat ghijt al passeerd ende gaed te bouen:
Ghy zijt op ghetrocken in allen bouen,
In alle Pallaysen maect ghy huy wuenijnghen,
Duer huy eloquentie moeten huy louen
Pausen, alle vorsten, Keysers en Cuenijnghen.

36. In zijn rechte hand hauyt ghy de Lelie zoët
In tecken der woorden goet, zoete bouen schrenen,
Ghy volghd den Pays, en Pays volghd zoët,
Ia dusent zoete vreughen vulle vloet
Die duer orloghe, die wilt zijn achter bleuen
In de sijncke hand, hand ghy tswerd verhœuen,
Vrant als ghy Rethorica, hebt exercitie
(Zoo oeyt ghesten hebben en noch sien die lêuen)
Regnêren looyen ende rechte institie.

In tyde
37. In tyde van Payse onder dees Sucadekins
Zaid men Venus sadekins zonder eenigh ghesweld,
Elt magh versliten zijn propre ghesadekins,
Men steld in dichte amoreusse baladekins,
Die vroed wild wesen, vergaerd dan tgheld:
Ghy zijd dan,ter hooghsfer eeren ghesteld,
Op Gauden pilaren zetmen dijn tomme staen,
Tes al met vijfsuen datmen thu went teld,
Ende al dit can subijt den god Mars ommen staen.

38. Kgater al verloren daermen schel of strijdt,
Behaadt of benijdt,te lande oft in fieden,
Vvat effer,dat den meinsche meer verblijdt
Dan een schoon redene, die ter mond unt lijdt
Vvel ghecouchierd met vullen leden,
Ghelijsk Isocrates en Naucrates déden
Die de reden modereerden weerende cosìusie:
Frayer dijngh, en weetic op den dagh van héden
Dan wel ghepackte tale met goeder conclusie.

39. Alzulcke Oratie, weerd droufue ghedachten,
Zu paeysierd tverachten, naer d wiel betamen,
Zu inciteerd de loore, tgramme can zu sachten,
Zu troost d onslichtte, zu weerd alle clachten,
Zu hauit vul raeds alle dijnghen tsamen;
Zu bluscht veel scrupels ende veel mesquamen,
Zu deckt hem die schandelie naet ende bloot lagh,
Zu maect van niet, mannen van grooter famen,
Zu beledt fortche, keerckroef ende dootlagh.

Hier
40. Hier hy segghick om dijns gheefls verlichte
Ghy tonghe wichten, hoord hy uwer gratie,
Het es cleen sake Refereynen bleschten,
Liedekens maken, of baladen dichten,
An de spelen leid de cracht ende de efficacie:
Als es ooc goed dicht, al dijn collatie,
Cijncn de woorden niet, wy versleiken.
Tmoet wel gheredent zijn, telcker spacie,
Tes dicht, maer nauwelic rethorike gherékent.

41. O lustighe Rethorike plaisant ende schoone,
Ghedaeld uut tshemels throone, rein zuer gheerde,
Al ditte, procedeerd van uwen persoone:
Dien ghy dy vulmaecktelic iont te loone
Es wel gheluckich hier rp deerde,
Gheen meinsche, en vulsprake dijn weerde
Dus swijghic voord-an van u te prijse:
Tes tijd dat ick mijn eerste propoost anueerde
Om de tonghers dijn edel const tonder wissene.

42. Dus dan ghy gaud weerdighe baroenen
Hoord mijn sermoenen coraiëns ende blye,
Wvild ghy u tot deser const veroenen,
Wveelt, waer ghys ponten met mueghd versoenen,
Al vueren en draeggh gheen cuenstenaers inuye,
En schaemdt u niet te vraghene tallen tye,
Leeft historien, ende wold daer in gheüfeerd terden,
Oeverloopt Vlaemsche geslein, studeerd poëtrye,
Hier by sully al ghefaultsomeert werden.
43. Ind redenen, soudt elck u beste proetheyd,
Natuere, proetheyden maak niet bezwijken:
Isocrates sochte, daldermeeste zoetheyd,
Eschines vertoogde der soonen goethey
Dats dwael luwen, in des redens verrijken,
Subtijlheyd hier in, de de Lyfas blijcken,
Hyperides de scheerpeit met ripen verstande,
Demostenes pracht, vul crachtiger praktijcken:
De materie der redenen es menigheerande.

44. Africaneus sochte der oratien zwaerbeyt,
Cicero de claerbeyt die nooit versoeiende,
Lelius de lichticiteit ende de waerbeyt,
Galba de straheid ende de stareit,
Carbo maette zijn redenen vloeiende:
Ghy, dien dees const niet en es vernoeiende
Dit al hoorende maette u zinnen bueghelic,
Verlanghe ende hechten met berten gloeiende
Neemt hier exemple an, eis t hu mueghelic.

45. Dit waren alle mannen ind leuen statelic,
Der consten batelic, die decorerende,
Die de redenen voudten steerck ende matelic,
Verchierende haar worden, elegant ornatelic,
Haer propositien proprelic illustrierende,
Daer wy dese const, nut zijn extenderende
Diemen Rethorike naemt plaisanteilck:
Vvants al dat haer es competender
Moet beleedt zijn, fray ende elegantelick.

Een-
46. "Eenrando eloquentie vindt ghy in signage
Al de weere deure, 300 Cicero schrijft,
Ende heend een groote doeghid wel tharer keure,
Vwelcke, daude griekcn met wijzen speure
De wjysheit hieten, daert al by beclijt,
En cracht van seghene, dieht al deur drijft,
Alle dijng broeflyft, zoó an haer definitie cleeft,
Bouen alle cuensten zu meestresse blijft,
Vvant in alle zaken, zu exercitie gheeft.

47. "Gheé propoost en sal schijnè zóder zijn speerckè,
Allerande zijn clercken wijzen dat op niet:
Neemd van allen ambachten, onder dijin vleercken,
Tapjits maken, schildere, beeldè sijden schrijn weerckè,
Ende voord wies cuenstich yp deerde gheschiet
T'zijn alle stolme constien, naer trechte bediet,
Die onder tspueple hebben een begheuende wuenste:
Maer rethorijcke alsment wel ouerfiet
Spreeckt eloquentelick, ende es een leuende cuenste.

48. "Vvat es Rethorijcke dan zulcke eloquentie
Naer Fabius mentie, ende zijn narrérijnghe,
Dees const, daer op ruft al onse intencie,
Rijft duer aerbeid ende diligentie,
Duer groote experientie, ende studerijnghe,
Vele exercitien, groote tractérijnghe:
Dijn worden moetty wijsselie ende by rade binden,
Met evolutien ende recolerijnghe.
Die dit niet en doet, sal dees const spade vinden.

Vvant
VAN RETHORIKEN.

49. Dvat God de gheest sendt om elckē te vredene, Pooghd den tijd te bestedene ter minster pine, Suergbd zijn oratie alzoo te smedene Dat dbehinsel metter volghender redene Maer een gheheel lichame en schine: En steld niet verghees in u doctrine, Vald oock niet te curt, scheid zulcke verslapijnghe, Componeerd zoo de worden ende te dien fine Datter suUfcatie en zij, noch gapijnghe.

50. Vreest v vuur Isocrates ouermoedichkeit Vul wijser vredichkeit ende aften duerghoten, Omt streffen zyns vriends groote ouervloedichkeit Vierde hy eenen breyel tot zyn behoedichkeit, Ofte syn materie hadde hem ontschoten: Andere die tpropooft niet en lieten vloten Conste hy om t vooordiaghgen, met scherpe spoore d wormen Een redene diend wel van passe ghesloten, (ghen: Dus en vercreempt nogh en steld gheē verlore dijnghe.

51. Thucidides meester van grooten name Hild ditte vuur blame, naer Tullius bescheet, Van zyns compositie loopt alzulck famē Dat hy zyn worden sloot zoo bequame Datter niemend tonderscheedene en weet Of de worden metten zin of metter reden dbeleet Vechiird was. Als hy hem t'ulcker inuentie pynde Hy wist zoo te packene verreende breet Dat elck word scheen een vulle sententie zynde.

B. Donghe-
52. "Dongheeleerde volck vul ignorantere vlecken
Es quaed om verwecken tot zulck incident:
De conste van Attiken, en Plautus vertrecken,
Chrysippus dooren, en Aristoteles strecken
Syn hemlien (ghelijck den blenden teoluer) onbeket?
By wit compareren zij d'atrament,
Dat ruud en meest hoops es zullen sy prysen,
Tquaestie extolleren zij tot inde hent,
Dat goet es zullen zij metten vyngbers wysen.

53. "Ghelijck dat hy peinst, die wijs es en vroets
Syn duer groote vloet de brugghen geinfrateerd,
Dat hy elders passeren, en wegh zoucken moet.
Staat oock de duere van den huus in den gloet
Ende de vlamme den vutgangh occupeerd,
Twerdt nood dat ghy duer de veinstre passeerd
Om t'schuw'en tperikels welck elck moet te tye late.
Tot remedië van dien zyn gheordineerd
Subterfugien, ommeganghen ende zide-straten.

54. "Tghelijcks eist oock om dees consts versteerck
Vvie hier vp wild weereckin wat heeren hy behaeld,
Als ware hy meestor bouen alle creercken
Nemmermeer en sal hy te vullen overmeercken
Al tghecht dat deser edeler consten faeld:
Vvart dagheelicks wat nieus in den meinsche daeld,
Dus als seydijs ghy meer dan hier werden overleid fijn,
Ende als poeghdens vele meer andere onghedraeld,
Nemmermeer en salt al in dees const vulseid zijn.

Hier
55. qHier falen tot deser consts officien,
Exordien, Positien, Divisien, Narrationen,
Argumenten, Egressien, Teeckenien, Partitionen,
Ornatien, Exemplen, tschuwen der Vitien,
Couuere van worden, Amplificationen,
Schoon Sententien, Conclusien, Imitationen,
Vele Altercationen syn hier tallegerene,
Dit moeht ghy al zoucken mids Imaginationen
Ghelijck ghy wegh souckt om tperikel tenaderene.

56. qWvies ghy begrijpt makaet al duerluchtigh,
Niet drousue maer cluchtigh ghe weerd alle smerten,
Den wysen man baert van drucke vluchtich
Syn zinnen want zo wie hem vindt suchtich
Zeer zelden dichtt by vroeylick perten.
De voernodem voersedt al metter berten,
Met authoriteit sal hy zijn dicht roboreren:
Hy en gaet te rade Marcolpho nogh Berten,
Met schoon worden sal hy zijn reden persuaderen.

57. qGhelijck by die dwostelen of wapen antieren
Niet alleene en vieren ofte gade en staen
Hoe zij haren contreman zullen bestieren,
Syn slaghien schuwen, oft hem schoffieren,
Maer peinsen och hoe zij eerlijk zullen staen,
Hoe sy hem gent roeren sullen, marchchieren, ofgaen.
Ghelijck schemmers haerten haer contenantie
Zoo condecentelick moedttij syn belaen
Om vroeylick te dichtene dyjn remonstrancie,
58. Voord vermanick hu Ionghe gheseelen
Die in dees const quellen bicans metten blenden,
Een terme en wilt niet te die wilt stellen
Als eïst buten dicht, dit vitie moedty vellen
Met distinctien, of dweerck sal leelic belenden.
Zaken oock die ghelijck vallen oft henden,
Oft eenen mond voen teenigher spacien,
Subit moedty die keeren ter emeden
Die modererende met refrication.

59. Veel Facteurs, etc om tïns verlichten
Maken diuerseche dichten, volghende een ghe спин.
Myro, Policletus, Lysippus, fray wichten
In de oratorie, hebben tvolck willen stichten
Diuersch meerckende volghende eenen zin:
Zeuxis, Aglaphoon, Appelles meer noch min,
Vreene in schilderien daunders wel ghebeedt presen,
Hoe diuersch, een nature, baen haer weercken in
Alzo moet dees const diuersch vercleedt wezen.

60. Ghelijck in huusen oft in tempelen excellent
Gheerne zijn ontrent schoon boghen en portalen,
Alzo moet ghy vallen zeer diligent
Dat u veel schoon termen werden bekent,
Ende veel schoon sneden waer ghyse saundt halen:
Anders heetickt bauten dicht. Ende wie dus dwalen
En mueghen deser aert ghedraghen gheen ionste:
Als steken zij den kinne op, van dien zij falen,
Zij en hebben maer een schauwe vander conste.

Gheen-
61. Gheenrande meesters ooc, wie zij zijn of waer,
En bachtmen niet een haer, hoe wel zij vry sijnghen,
Die niet en bedichten dan haer texten claeer
Volghende Historien oft legenden eerbaer,
My ware leed saghick zulck lasst up my sprijnghen:
Ick prye hemliien die conceptien by srijnghen,
Zouët zulcke materie oft iet bequamer el,
Van zulcke zaken wild v lien ghv dwijnghen,
Vvant zij tghemack nomen van tghemeen camerspel.

62. Dat elc indien zin heeft haudt hy goed en effeet
Elcks herte tret tot zyns self's nature,
Nochtans zietmen datmen met zulck gheget,
Vut causen, zy syn te ghelwe gheget,
Onwijs van Mercurius diveersche paruere:
Ten zomere, ziet ghy te veldte figuere
An diveersche blommekins diende al verfraeien dan,
Contrarië van coluere op elcke huere,
Vvel hem, die zyn dicht aldus besaeien can.

63. Wat zomen u vrueghdelieker voord gheftherre,
Oft cuenen vertieren, ghedegghen oft ghebute
Dan eenen boomgaerd vul rieckender Roosieren,
Vul Acollen, Lelien, Violieren,
In een dal daer veel schoon fonteinen spruten,
Met plantiet van alle vruchten en fruten,
Ende daer met op hu mochte Cresus schat dalen,
V zal dijncken dat ghijt al hebt in u conduten
Nochtans ind overpeinsen sal u altijd wat salen.

Bij. Zo eisf
64. Zo eist van dees const vveerachtich en tacy.
D'ingiën zeer fray, tallen tide spade ende vrough
Vverdt gheexerced zonder eenich delacy
Tot dese scientie net ende gacy
Met schoonder materien daer therte toe drough:
Ghy souckt, keerd ende wendt naer u ghebrough
Deicate substantie die u magh blijcken meest,
Nemmermeer en hebt ghy blockiers els ghenongh,
Ende hier af es cause der rethoriken gheest.

65. Vvant Cicero seid tot diere satissfactie,
Dat des oratuers actie, vul excellentien,
Niet gheleghen en es in de radactie,
In de handelijnghe noch in de contractie
Der rechter const oft vander scientie:
Maer in de opinien ende de inuentien
Van den componiste naer dadt hem best greit,
In de redenen ghemaect met diligentien
Diend magnificcentie ende solemniteit.

66. Daer om seyd Fabius van deser consten cracht,
Dat Tullius bedacht, toonzer baten batelick,
Niet met scheerpe maer bijnickende vropaen vacht:
Dat es te seghhen metter vororden macht
Gheillusfreerd ende verchierd bouen maten matelick.
Dus verheft dijn redene vul staten statelic,
Vvild naer schoon vocabelen op elc saeysoen spoen,
Men sietse verhachten ende haten batelic
Die alle haer redenen met dagahelicks sermoen voen.
VAN RETHORIKEN.

67. Ghelijck de vughcls onder baerlieder natien
Te diueerscher spacien, zeer neerstich haken
Om te vulcommene haer procreatien,
Haerlieder brodegaende ende generatien,
Met grooter neerstich haer nersten maken,
Ende moe zynende, rusten hem van zulccke zaken,
Vlieghende langhs den watere op ende nedere,
Alzo moet wy vierengh tot dees conste vvraken,
Ende als vry moede zijn ons rusten vvedere.

68. Tacheerp ingien van Socrates wijs ende eerbrer
Moet vry volgen naer om dees const te eereene,
De vwelcke aud zynende met zijn grijs haer
Volghde diligentelick alle const eenpaer,
Ende hoe aud hy vvas, en schaede hem niet te leerene.
Met Aspasia dwijf stond hem te verkeerene
Die hem die const leerde van dees rethorike goet,
Ende om zijn vrueghd vulmaeckter te vermeerere
Onder wees hem ternaerspels metter musike goet.

69. In gheender manieren en bautt v ledigh,
Vveest den tijd bestedigh ind aerbeids heerden:
Met tgheent dat Horatius seid, vald vredich,
Sanghers en Poeten ghemannierd en zedigh
Durren vvel thegrijf alder const anweerdens:
Vvies zij bedroomen oft iet begheerden
Zij durrent bestaen staet op elcke huere:
Onder zonderd als zij sticken maken van weerdens
Dat tsoete niet en discordere met tsuere.

Biij.   Nict
DE CONST,

70. "Niet goed eisst nocht's as dat hem iemend verrast
Noteerd dit al vaß zonder eenich traghan,
Naer steerckte dynder zinnen moedyn nemen dlaß,
Den soldere faeilgiert diemen ouertasß,
Laeddt u naer dat u schauwers mueghen draghven:
Dijn weereck ouerhandeld menighe daghen,
Daer met sal dijn groot last ghemeenlick minderen:
Om een cleen vitie en wild niet versaghen,
Een cleen smette en magh maer cleenelick inderen.

71. "Vrant ghy moedt weten ende claerlick boren,
Myn Ionghers vercoren, zonder ieghen kijfuen,
Datter niemend zonder vitie en es gheboren
Alzoo ons Propertius leerd te voren,
Ter weerejd sijnd alle ghebreckighe lijfuen,
Anders en durren wy ons niet toe schrijfuen:
Vrant elck weet wel wy en zijne gheen Iinghelen,
Maer de beste meesters zullen sy blijfuen
Die tsoete metten profitighen mijnghelen.

72. "Rethorisiens, Factuers, zoó elck magh weten
Heeten Poëten, als die iet excogiteren,
Vniens principal voordsiel ende vermeten
Es, properlick ende eerlick den tijd vergheten,
Der menschen profiet zoucken ende commederen:
Vrant die iet schijft hy moet doceren,
Verbliden en moueren zijnen Audituer:
Dleuen vander menschen mach hy schaers taxeren,
Als hy ditte doet en claeghd hy gheen labuer."
73. Zij weten haer stilen ende haer mannieren.
Naer Homerus scholieren wies zij ons leeren,
Hoe zij Commedien zullen fabriquieren
Hoe zij Tragedien moeten hantieren,
Of Geslen verbieren van grooten heeren,
Met wat veersen iemends lof vermeereren,
Amoruesheijd ontdecken, of schandighe zonden blend,
Vvillen zij iemend verheffen oft oock verseeren,
Elck met zijn propre snede zuldy dit vermoeden gent.

74. Ghylien in sbelijcks om behauwen vrede
Volgende dees siede ind weereelde ghepau,
Als ghy dichtwaer of te wat steede
Vseerd in elck propooft zijn propre snede
Zoo ghy dit bet verclaeerd vindt achter an:
Elc sla wel gade zoo hy best can
Dat hy deen propooft met dander niet en schende,
Ende dat wel accordere ind gheent dat hy began,
D'eginsel met d'middel, ende d'middel met d'ende.

75. Een wij ende goed man die wat heeft ghefep
Sal gafaen der repen van allen wegen,
Liefs en hy van iemend worde begrepen
Met pennen sal hy tquae dicht derstrepen
Princeps daer gheen const in en es gheleghen:
Dat niet en es, maer rund bedeghen
Zal hy veranderen naer dat maghe an tdiect cleuem
Ouer dat twiselfigh es, sal hy selue pleghen,
Ende tgeheent dat doncker staet sal hy licht ghehen.

On-
26. **De Const.**

76. Onder vraeghden iemad ind vroe of ind sichte
Van sinen dichte oft goed es oft quaet,
De waereid suldy hem berechten lichte,
En spaerd daer in niemend, Neue noch Nichte
Doet zo0 Aristarchus dede van ghelijcker daet,
En mijdt vriend noch viand, dat minen raet:
Loefsterie in dy zeluen tallen tijden stild,
Ende steld ghy materien deliciaet
Volde cort in al tgeent dat ghy belijden wild.

77. Dat ooc moet vers wéghé zijn, wilt datte decke
Met volurs ouertreken, het en wert gheen vitie
Men moet somtijd miden de guade becken,
Ghy moght ooc simpel onnosel ontweken
Gheuende, bee, guade exempelen, en suspicie:
Qualic mueghdy ooc allerande conditie
Plattelick vutsegghen, mids t volcks allendigheit
Iemende zo te naer gaen dijn compositie:
Noemd niemend, versus subtile behendigheit.

78. Zo Appelles déde onder Schilders excellent
Den meester bekend, naer dat Fabius vermaeende
Als hy Antigonum (in de eene ooghe blent)
Vwelde contrefaiten, binnen ts weereleds conuent,
Maeckte hem cemstich over een zide staende,
Om dat niemend en zo wezen gade staende
Zijn blentheit, die elc mocht hede of moerghé schauwë
Alzo moet den Facteur hier te werke gaende
Zomtijd wat verwimpelen oft verboerghen bauwen.

Ten
79. Ten magh niet al ghefeid zijn noch nut ghe-
Dat leid ghedaeken an deen lyé:
(sproken)
Dit heeft Tymantes an syn macht ghebroken
Als hy in schilderien heeft ontploken
Den rauwe om de dood van Iphigenye,
Calchas, maecte hy droufue te dien tyé,
Vlissem noch drouwe re const wel ghebynghen by:
Menelaus behoorde drouff't tsine, mids melancolye,
Dwelck den Schilder niet wel en cost ghebrijnghé by.

80. Als hy aldus zagh syn schoon weerc ghefaell
Ghelijck een die dwaell op somich faiisoen,
Eenen truck viel hem in rasch onghedraeld,
Hy heuet op een andere poye ghemaeld
Deckende Menelaus hoofd met eenen capproen,
Dus liet hy elcken peinsen ende ghevooren
In hem zeluen, Menelans rauwighé zaken,
Ditte was hem nood, hy moest alsoo doen,
Hy en coeste den rauwe niet anders ghemaaken.

81. Aldus moedt ghy oock doen naer de beboerte,
Vreeft gheen ghesstoorte wies ghy onder windt.
Als ghy gheen dicht en vind tuscen confoerte
Procedeert subtillick op een ander soerte:
Ghy moedt het pack zoucken tot dat ghijt vindt.
Hoe eenen boom alder beest es ghehindt
Hoe hy bet groeien sal ende ghewendere:
Hoe ghy dijn redenen bet packt ende bindt
Hoe de Rethorike werd't te leuenedere.
DE CONST,

82. Ind dichten vseerd zeer schalke præßijke,
Steld zuuer Rethorike,3oo ic hier vte:
Te veel idel claps moedt ghy slaen wijck:
Schoont verloren redenen ghelijck deser ghelijck:
Hoord wies ic ontbinde: Vaedt wat ick ontsluce:
Minen buuck es idel ghelijck eender Lute:
Dbier neemt de fute: Vvilt tverstang ghetémen:
Veel zulke redenen zijn cleen van virtute,
Vvant zìj en gheuen, noch ooc en nèmen.

83. Tdicht steld zeer net ooc, dat niemend en wete
Tslot vanden secréte van dies dy queld,
Zo dat elck tgehezocht de dicht verghete
Ende niet en gherake te sinen vermète,
Vvelck dicht, eerst oft laestmael was gheespeld:
Maeckt ooc gheen half regels duer conjts ghewód
In midde van een Clause, dit moedt dy eenpaer somme,
Of daer en zìj contre reghel ieghen ghesteld:
In een Balade en laedt gheen dicht te naer commen.

84. Steld ghy twee ghelijck de dichten in dijin beghin,
Volghd der wysen zìjn, doed zoó daunders déden,
Naer v derde dicht, todt des Conjts ghezwìn,
Steltere twee op deerste, zonder meer of min,
Elck dicht souckt zijn correspondent als bédén:
Maer als ghy vuëren een dicht wild bestéden,
Op dat zelue mach dan een oft twee wandele,
Naer v snéde voughd alle dander lédén
Zo zuld ghy dees conjts by beschee handelen.

Alle
85. Alle dichten om zeer curt resoluëren
Die op een terminëren, als van eender mine,
Mueghdy van eender langhden accordëren:
Als en steyt my niet al omme zoo sortereden
Ontsanghd ghy ditte vuer een discipline,
Vuy lieden en mueghen niet deze pine
Maer voughed v ghy om alzo te stellene:
Tes my genough gheuick de doctrine
Zuoters en Broeders zijn my te langh te tellene.

86. Als inde Charte staet tot / Princen bate:
Haudt reghels mate. Vmeerckt met iolite,
Volghd tghetal der Syllaben vrough en late:
Stater: Stock te wilhe. Ter ander date,
Zo mueghdy stock kiezen tuwen appetite.
En leghd ooc gheen Charten vte, tot iemends spite,
In Bydicht oft Naerdicht, zoomen doet te Lande,
Oft ghy hauht dees Const van cleenen profite,
Ende doet alle Consienzaers groote schande.

87. Middelmate, laett alle din reden vloeïën
Den gheest sal verbroeïën om langh zo meer,
Vvild ghy v neerstich deser consten moeïën
Dijneckt in y seluen den boom moet bloeïën
Eer de vruchtten groeïën, zoodt blijckt wilhen eer:
Als vind ghy oock menighen harten weer
Die dyn ionge zinnekins dijneckt onverdu welick,
Vveest Manachtich en claeghd gheen simpel zeer,
Vvant naer veel refuus ghebuerd wel huwelick.

Ghy
DE CONST,

88. Ghy zult hieren vinden zonder eenige laburens,
Ghemaeckt v te vueren om dijn versaden
Patroons, Exempelen, Sneden, Colucren,
Vvaer by ghy terstond zult mueghen spueren
Te dichtene (welck menigh niet en zal versmaden)
Van allen, Rondeelen, Refereinen, Baladen,
Liedekins ende Spelen, twy ende hoe:
Amoureus, Vvijs, Zot, van allen daden,
Van een, twee, drie reghels, tot twintighen toe.

89. Veel simpel dijnghen moghtick verhalen
Maer met curter talen weerkick die van my,
Ghy weert wat consonanten zijn en vocalen,
Ende als vseren meest deel alle walen
Equivoquen ende reiten, verspuutse ghy,
Als slanghen venijn weerd die twee van dy
Ghy en mueghdy u niet helpen met dij substantie,
Gheen meerder vitie vuer ons ick zeghd v vry,
Nochtans eist den walens eene elegantie.

90. Als een syllabe of meer, twee weereuen comhe.
Voor reijt mueghdy domhe, zoomen leest in boucke:
Van equivoquen mueghdy v berommen
Als een woord, twee verstanden magh sommen:
Neemt dit by Blommen, om een vercloucken:
Van Blommen backmen wafels ende coucken,
Een Blomen riecken wel, wild dit gheésticht smake:
Vuer reijt mueghdy Flaud en Verflaud bezoucken,
De consonene vuer de vocale moet ticht maken.

Ghy
Ghy moet v handen van onreyné slijcke dwaë.
En naer Rethorike staen, zuuer zonder sneercken,
Schimp en vilonye moet ghy alomme zyn vijcke staen.
Vvild u eerlick metter consten praelijkke laen,
Leest ende ouerleest gheerne ander lieden vvveercken,
Als en dijncket u niet vanden besten cleercken.
Tot elcks maesfel vvild v zinnen voughen al,
Als ghijt diligentelick vvild ouermeercken.
Ghy zulter altoos vvat vinden dat u ghenoughé zal.

Niet en vindt ghy teerder, noch zoo flessibele,
Noch soo redimible als eene oratie.
Gheleijck van vvasse alle dijngb es fassibele.
Alzo es een redene corrigibele.
Ghy mueghds leeden naer u contemplatie;
Op schoon propoosten steld u fundatie,
Vvereerpt u snootte termen eerst verloren,
Hebd u laatste dicht vast in u reservatie.
Al eer ghy u eerste dicht heb v vercoren.

Naer dat eene Oratie haer effect moet machen
Vut vvorden en saken vveder sfeerck vveder slicht,
Zo mueghdy den rechten keest vvel smaken
Dat dyvord tot gheenen stand en can gheraken.
Ontrecht ghy haer het voedsel in u dicht;
Ontneet ghy haer de vvordé ooc zo verliest zu dlicht.
Ghy bloott haer verstand van achter tot vueren,
In vvorden en saken leid al huur plicht.
Zoo Tullius tuughd stuer vanden Oratueren.
Daer zijn drie Lèden om tdichts bestieren
Die de reden verchieren zeer excellentelijk:
Vrat ghy dicht: Vvaer: ende in wat manieren:
voord moet icker noch drie allegieren:
Voorpeinst, disploneerd: orneerd dat eloquentelick
Vveest ooc vaste in dijn herte prentelick
Dat ghy qua tale schuud ende al by ziden doet,
Ende voord auerterick v hier presentelick
Eer ghy ee dicht weder steld ratt by höderd lidè moet.

Met redenen moeet ghy v hier toe drînghen,
Referein meeghdy zînghe, en van twintigh còponère,
Nochtans in vier twintighen om tsonfis gebeînghe
Een termè en meeghd ghy maer eens by brynghen,
Noch een ghelijck dicht maer eens narrèren:
Maer ind zelue meeghdy wel denommèren
Ander ghelijcke, wantt hem zeluen wîst zo plat,
Men en maght vuer vitie niet inculperen:
Vverckt om best, want eick mesprijst noo dat.

Met tugeendt dat vonden es baudt u te vreden
Maeckt gheen nieu sneden, onthaadt dit last,
Al doen de zomighe anders vp den dach van heden
Doej ghy ghelijcker wijs dat v vuonders deden.
Op de vulle leden van dezer consten pâst:
Naer v een of twee reghels, noteerd dit vâst,
Steld een diueersch dicht, ende gheen twee,
Op v eerste dicht dat, ghelijcke dichten taft
Zo:trachtêrd ghy dees conste by beschee.

* Ingaen*
97. "Angaende de regulen van een Referein,
Vveedt dat certein ghij Longhe gehezellen,
Martiael dat poëtelie edel grein
In zijn epigrammen wijst ons den trein
Tot twintich regulen maegegh ghij wel stellen,
Niet hoogher en maeget ghij met rechten tellen
Oft u en verlichten tsgeests nieuw we plammen
De rechte wareid sal ick u liuen spellen
Trefereins langhe erijst uten epigrammen.

98. "An dees const constelich enigh man,
En menigh comter an met grooter pinnen,
Maer die wel Latijn ende ander talen can
Heeft vijfthien vueren in elck gheespan,
Ende sal obtineren vanden pinnen:
De ethymologie niet om versinen
En can niet haes inder leecken eers wallen,
Ignorantie van dien maecdt veel ruinen
Ende hier by zietmen veel dichten diueers wallen.

99. "Elc schept zijn materie die dit attenteerd
Ende elc professeerd in zijn proprietieit:
Den eenen es ind wyse gemagistreert,
Dandere es ind zotte gheauthoriseert,
Diet al heeft es vpper meester ghesceit.
Naer dat elc zijn zinnen heeft gheleit
Daer naer hem t verstand en gheest verlichten zal,
Elck neemt een propooft dweleck hem best greit,
Ende dat elcken in valt zal by best dichten al.
100. Gheijck zijn protractien bandt de schildere,
Maeckt dijn reden schildere danse wel mocht loopen,
Niet versrompen, maer lieuer wat mildere,
Ziet toe oock datse u niet en ont wildere,
Ende wild dijn wordekeis wel onder snoopen:
Als mocht ghy dichten packen, met hoopen
Vermijneke wwen zin niet, schuud zulcke träsgressies
Tes cuenste een oratie wel cuenen doopen,
Kidijs maghtigh, sleet u in die possefie.

101. Naer dat dees consfi om des consfs besueren
Rijst vter naturen, van auden tyde,
Zo en mueghd ghy op dit point niet sueren,
Maeckt dat zu nu ende teenvigher bueren
De nature monère ende oock verblyde:
Eer oock eenigh dicht wwen mond ontyde
Hebd al u bloquiersel ende u inventie tees,
Packt nauwe, steld net, an elcke syde;
Int paeien der ooren leid, de scientie meest.

102. Angaede van langhde, end der mètrè verslèd,
Dat blijckt voor de hand, zo elck magh wètèn:
Nèghene en twaleue vseerd men hier ind land,
Niet min, elcke Camere heeft haer verband,
Vnaer ghy dicht, dat en guld ghy niet vergbèten:
Voy leeren nochtans vten poëten,
(Voiens compositie ick ooeit vul weerdem sagh)
Dat een reghel duerd, ongheteld, onghbemèten,
Alzo langhe alst eenen aëffëme beerdèn magh.
103. To wie dobbel dicht ind dichten veroos
Die heeft altoos yllebe d'avanlage:
Maeckt zijn reden sgreer, niet slap noch broos
Ghelijck Lysias, die daerby prijs verloos.
Verdt ghy constenare, doet de const hommage:
Doet u oock een yllebe, of twee quellage
Laedt lieden, en maect gheer gheen verdeelen in,
Vrant ick auertére u, in dit passage,
Een yllebe bedeerfs eenen gheheelen zin.

104. Vlatic, die in dees const zijd worden prijs,
Maer u makick wijs ghy longhe ingienen:
Als ghy dicht, wylt ghenouchten, niet om prijs,
Laedt u ghesegghen, volght mijn aduijs,
Steld van wwen ylleben tot vijsthienen,
Veel schoon sententien sullen u dienen
Die u sonder dat, soen vallen fautelic:
Ons auwers, die in dees const croone sieten
Hebbend dus gheviseerd, dus volghet fautelic.

105. Vvilt ghy dobbel dicht in dijn weere verclare,
En willes niet sparen, maer en souckt dat niet,
En doet gheen talent om zulck vergaren,
Presentéret hem zeluyn niet, latet varen,
Vvant het bedeerst gheheel zin en bedied:
Maer werd ghy daer meester af zoodt wel gheschiedt,
En u dijneckt dat ghy daer in, wel ghestiseert gaet,
Vfret vryelic, wie dadt u nooit ontriet,
Vvart dees const daer gheheel op ghesondeerd staet.

Cij. Te ver
36. **DE CONST,**

106. ¶ Te vele vocalen ouer een hoop
Maken quaden coop, want zij wijd doen gapen:
Als oock Monosyllaben, in zulc ghedoop
(Dat zijn woorden van een syllabe) hebben den loop
Fabius en coester nooit vreugd vult rapen:
Der reedenen bartheit sal men daer betrapen
Dwelck den Rethoriciën schuud met alle zinnen:
Te vele vocabelen, moedt ghy oock verflapen,
Die in vocale fineren end daer met beginnen.

107. ¶ Nu vindtmer somighe và audden grijs bleue
Die zot als wijs snéeuen, zonder zin of prætijcke,
Vuant zij contrarie alder Charten adnij spiriten,
Ende om tgoeds zins wille, dic wild prijs gheuen
Daer vul corruptien es de Rethorike:
Dees const es een const zonder ghelijcke,
Phylosophie es huer moeder, by dat de wyse talen:
Die van dichte dwæeld ende hem vindt in versijcke
Gheenen zin en helpt, by moet van prysse talen.

108. ¶ Oft hebd ghy tverstand zoo vast duervrosen,
Vul waßer nofen in dions berten grond,
Dat ghy noch text en gheloost noch glosen,
Zo legbd u charten vte in prosen,
Ende gheefst uwe prisen daer ghyse ıond:
Ghy en muegbd dit niet doen, ic zegbd goed rond,
Oft en wild dees edel const niet meer quellen dan:
Den zin zonder dicht, wghick min dan een pond.
Hy es den besten dichtere die best stellen can.

Dees
Dees const accordeert qualick metten walle,
Vrant elke tale heeft huur enargie,
Hier nochtans ick van hem niet en sale
Vanneer een dictie hendt in vocale,
Ende de volghende ock ten zeluen tië,
De eerste vocale blijft an deen zie
Gbeabsumeerd en gheniedt volghd dees secrete naer:
Zu lught met de laetstie in dortographie,
Ende en maeckt maer eene tblieckt vten poeten claer.

Noch hebben de walen een schijn zonder zijn
Vuer hemliën steeck en fijn, hoe wel wijt ignoreren,
Perfette dictien, heeten zy masculijn,
Ende de imperfette feminijn,
Die de perfette in een syllabe passeren:
Vries zij in dat cas willen suzialer:
Ende te dier cauzen met den subtilen kiifuen,
Is en siedt den vlamiyngen niet observeeren:
Elck land zal by zyn haude stilen blyuen.

Schaum mueghd ghy wel stelle wiedt repbeerd,
Vrant het es ghevijeerd ouer langhe spacie:
Ghelië de Zonne den schoonen dagh illustreerd,
Ende de Mane den nacht illuminéerd,
Alzo verlichtt schaum een schoone oratie:
Dat ghy formeren zoudt dijn allegatie,
Zegghende dat tschaum staet te verdijngene,
Tvolck en verstaet gheen zulcke prolatie,
Ende men en behoord niet nieu op te bringhene.

Ciy. Dat
38. DE CONST,
312. Dat zijt leeren verstaen wijs wel bedocht,
Vut Flaccus wisen crocht es i verstand gherézen:
Hadden de aude griecken nooit ondersocht,
Niew wicheid, ende tonzer kennisgen brocht,
Vvat zonde ter weereld nu aud cungen wesen?
Oste wat zouden nu de Ionghers lézen?
Niet als heels, by dat ic hier verkenne:
Al dat wy hebben, alzoodt blycket by deze
Comd ons vander autheit by der penne.
313. Vyant zo wy Horatium booren verclaren,
Alzo des booms blaren vallen en groeien,
Tghelijcks de termen risen end verharen
D'aude en d'nieuwe can qualick t'ammen paren,
Als d'e'en opcomt zietmen d'ander verbroeien:
Aldus die u dichtens wild onderrmoeien,
Vvild vryelic schuim in dijn ordinancie strijcken,
Al eist niet ghevseerd, laedt u dies niet vernoeien
Tmoet eens ghevseerd zijn, saudt in dusancie blycket.
314. De maniere van spreke ne zo de zelue zeit,
In de vsantie leid, dit wel zeker zijt:
Tes menigh vocabel dwelck u nu greit
Ghevseerd en van groeter authoriteit,
Dwelck men sal fien vallen eens metter tijt.
Ghelije den schepper veranderd d'abijt,
En tsautchoen van dien, zoó ghy mueghd ghetemé al,
Alzo hebben alle zaken eenen tijt
Den tijd eist, diedt al gheuen en nemen zal.
Dan
115. Dan zijnder meesters die wel cuenen preken,
Oock vol ghebreken, zoo ick tooghe speciaelic,
Ende brijghen voord met subtilen treken
Datmen den Duuel en magh nomen noch preken,
Ende als ghy om prijs dicht principalick:
Alzo my dijnckt, zy verstacen dat qualic,
Vvant daer hy Christum leedt in der wostin bol
Es hy viere wersuen gheеноemd verballic,
Ende bouen dien Satan, der noordscher cockinie drol.

116. Noemtene d'Euvangelie zoo ick claer meercke
Zoo stijf opt steercke, daer en t'ander plecken
En wy van hem daghelicks zijnghen in de keerce,
By wat dosteure, ofte by wat cleercke
En souden wy hem in ons dicht niet vertrecken?
Dit zijn opinien daer de lieden met ghecken,
Dus noemtene vry u en zal gheen oultrege maken.
Vvaer omme zomen hem by namen niet wecken,
Hy magh om prijs vel een personage maken.

117. Ander soerte essere ende oock vul fictien
Staende ter diuťtien, hoe hooghe gheclommen,
De welcke maken de syn restrictien
Op de namen ende propre dictien
Die en mueghen ind vocabelen niet commen;
De caurze soen zy my moeten sommen
Vvaer omme men de lieden aldus ontstichten sagh?
Ich zeggh ende wille my dies berommen
Tvocabelen veruangeld al datmen dichten magh

Ciiij. N4
DE CON\ST,

118. qNu wil wy ons saken metten notabelen
Voughen ten vocabelen of fy goed zijn of slicht:
Zomighe rekendmen metten probabelen,
Als haudtmenze vanden reprochabelen,
Vvant zij quaed vlaemsch zijn en bedersuen tdicht:
Niet min elc saeteur steld op syn plicht
Zulck als hy waend andworden half confuus
Ende weerd der redenen haer blijnckende licht
Vvanende vsance hauwen ende tes abuus.

119. qGheijck dees termen, haudtse vut wwen beck
Biedt hemlien vertrec, wilter niet naer vraghen:
Maesscip, bonnelspaes, altoos, tes gheck,
Vastelaurent, esse, wijnwateren, hau leck,
Melleceaderc, keermesse, voerbough, cordewaghé,
Auerecht, watle lief, met meer ander faghen
Diemen abuseerd als eyst ons moeders tale:
Een goed orthographische sal sulck dijngh wanbaghen
Dus wildse veriaghen alle teenen male.

120. qSeghd weekschoe vuer welscoe, met lettel
Redent wat fraeis, eer hu schande ouerpffe: (delayes,
Charte vuer quaerte, zonder veel ghecræis
Maeretscip: voerboergh: altijd: behauwens paeis:
Vasteauéd: ghewijd water: wats u lief, kerccmesse:
Vuer auerecht (ontheudt dit vuer een lesse)
Contrarie of omme: vuer aufeck, zeghd, au seghd:
Els anderens: curte waghen: es zu vuer esle:
Vuer gheck, tes gheckynge vte leghd.  

Nis
121. Nu zijnder termenen om dichtts vermeeren
Die menigh man met eeren neemde in den mond,
Ende diemen in twee manieren mach keeren
Zoo ghy hier ind vervolgh muechd leeren:
Beladen, belaen, lighd, leid, stoed, vuer, stond:
Ontfanen, ende ontfanghen, soo elcken as kond,
Moedere, ende moere : plagh, ende plochte:
Sneeuwen, en snuwen: iand, ende iond:
Clanck ende clonck: ghedachte ende ghedachte.

122. Met desen en meer ghelijcke, als ghy eoponeerd,
Dijn prosijet vseerd, en steld langh zo netere,
Siet dat ghy fulcke termen wijzelick vsurpeerd,
Menich ghelieerde offr by gheltraudeerd,
Als dijnck hy hem int dicht een schoon voordsetter:
In eere ende heere, schuund evitieus ettere:
Hebben ende ebben: hopene ende opene:
Peint dat aspiratie en es gheen lettere,
En pijnj u dit in u dicht niet te nopene.

123. Eenen toeblas heeckt eene aspiratie
Naer dawe fundatie, vuer cleen wetten meesten,
Onder de letters heeft zu zelden statie,
Nochtans schijnd zu lettre te zomigher spacie
Ghelijck in ees termen geesten en gheesten:
De pronunciatie maectt die tempeesten,
Ende tes goed dicht zoo wy claelick buten:
Coeste de, H, niet, letters cracht vnellesten
Duer tredijs het dicht en zo niet sluten.

Mel-
DE CONST,

124. "Mee handen en meeslanden en mugebdy niet
Alls wild ghyse spellen diueersch ind elemet; (stelten,
Aбуus: thuus en huus, met haer metghesellen
En mugehen u ooc in u dicht niet quellen,
Die dus rellen zijn ziende blent.
Prompt ende comt, syn alzulck bekent,
Ghelicke prince: ontghinté: ionste ende ronste:
Tes al rurael dicht als dijncket den boeren gent,
Latet varen en volghd de rechte conste.

125. "Gheliecke als die dichte, zoeder vele bedrieghe,
Laedtse u vry ont vlieghen dats grootelick mijn be:
Kinders mochten hem schamen in haer wieghen,
Qualiek spellen (dat en magh niet lieghen)
Maeckt zulck erruer op dland ende ind sté:
In d een van twee faelder een D, of een T,
Vvild dit in dy zeluen als de staute pachten,
Zomtijd faelte een B, of oock een P,
Lettel iemand can hem vuer zulcke staute wachten.

126. "Ghy mocht my segghen, ghy siet te nauwe:
Ick en doe op trauwe, dees const heeft dit in.
Vvild ghy dobbel dichten? Vuer quaed ick bauwe,
Plaisantste kerfauwe, elegantste vrawe:
Vvant in deen dicht es een syllabe min.
Ghenomen en komen, doet vut uwen zin:
Réghel ende spéghel, wild van u te male wenden
Caremen, becharemen, benémen tsconstisghé win,
Om dijns dichts wille en mugebdy gheen tale schende.
VAN RETHORIKEN.

127. Als speld ghys e ghelijck, de rethorike es quaed,
Vvand ghys e keerd ter daed zulck als u best vraem
By dat in de Oratoren gheschreven staed
Rhymers (dat es retoriciënhck staed)
Syn musicien en poëten ghenaem:
Nu leerd ons Tymagnes alzoodt betaem.
Dat van allen studien d'autste es musike:
Es zu vuer d'alder audfte const ghefaem
Zo schijnd zu macht hebbende ouer rethorike.

128. Heeft zu daer macht ouer zo hy seid vuer waer
Zij adhereren eenpaer, als man met wijsue,
Ghelijck twee ghezusters regnerende eerbaer
De ieghvd vander cene volghd dander naer,
Ende sijchen elck anderren d'maergh vten lijsue:
Eyst zoo?ergo dan by desen bedrijfue
Appeert, gheleerd: complexie, subietie:
Zot, God:raed, ghelaet: viue ende scrijfue
Syn goed, want dees const es onder haver protettie.

129. Ten ware d'alianche die blijckt vuer oghen
Zulck dicht en zo niet doghen, duer spellins quale:
Dies om dat goed te maken willick poghen,
Vvant al dat ghelijken accent can toghen
Als diuercsche consonante gaat vuer de vocaels,
Zulck dicht moet goed zijn al te male
Vuer hemliken die dees const gheheel en al zvolghen:
Maer speld ghelijck, op deest, met curten verhale
Zo zuldy de const gheheel ende al volghen.

Als
DE CONST,

130. Als es nochtans de consone, zuuer en net,
Dieuersch altemet ind shrifts verclaren,
Daer es corruptie in ende oock belet
Van goeden dichte, als mocht ghy niet bet
Ghy moetet vander consten weghhe laten varen.
Sijn ende medicijn dat zelue openbare: (schaue
Als spellen zij dieuersch zoo ghy mueghd int acquyte
Men vindere diefe int dicht niet en soen sparen,
Maer ghy zult zulcke termen vuur redijt bauwen.

131. Alexander op anderpinchoen op zoen,
Plaemt vut u sermoen, ghelijck zeel op pinceel:
De harmonie doet u darte gheuroen
Als spellen zij onghelijck, allene om dat zij voen
Een accents verschaunte, baudt an ditappeel:
Op gheld, gheuifseld, tsh yulck som oft gheheel
Laedt varen wildy van dees const over luyn spreken:
Vriedinghe, ep gherijinghe, schuud in elc tenneel
Vvant de vuur syllabe wild baer te stijf vut steken.

132. Dat ghelijck accent, goed dicht kan maken
Blijckt an vele zaken van auden tye,
Necmd exempla an dieuersche spraken:
Vvant te gheenen dichte en sauddy gheraken
An dees termen di in hier belye,
Ghelijc, hoouerdi, Philosophië,
Blië op Marie: bonum, donum, ouer dweers,
D'accent maect dit goed end de symphonie
Als vald de vocale in de quantiteit dieuers.
Alder principaelslyt blijckt dit an de waln
Die tgoed dicht moeten halen an daccent zeer zoet,
In meest deel haer rethorike soen ly falsen
Ten ware dat de enargie van haerlieder talen
Dit excuseerde, meer dant onslien doet:
Dees volghende dichten syn met hemliien goet,
Repaire op prospere:calumne op couronne;
Arbire op candelabre: en de elck es wel vreet,
Ghy en hoord niet absurders onder de zonne.

Hy mochte peinsen, die dees const ontweekte,
Dat meert met gheekte, hoe wel ick en doe niet:
Gheelyc, temps op pretens:ijette op defecte:
Paistre op champestre, dwelck ind imperfette
Speld ende luudt alzooh elck hoord en siet,
De meesters nochtans van dwalsche liet
Sustineren dit alle elck als prijs verbeiëre
Van Ville bresme en Hanton, es ditte gheschiet,
Iehan de paris,Vigne, Marot, end den Meiere.

Als spellen zij ongelijic te menigher spatie
In de elementatie die buer af spand croone,
Dit beteren zy metter pronunicatie,
Sy vent ghelyck tot t/dichts fundatie,
Ende accentuerent met ghelijken soone.
Den vlamyingh nauwer siende, met crancken loone,
Segghick, wieere ieghend wild sempel oft loos kiifuen
Dat by van dichts wegen onder t/hemels troone
Den meester es, en sal meester altoos blijfuen.

Dan
136. Dan esser van volcke een ander sorteersel:
Die d'ordonnersele van hem zeluen waghen:
Zij causeren alleenlick het deduceersel,
Segghende, duer baerlieder vremt moueersel,
Dat de termen moeten syn van eender lagen
Ghelijck lagh, dagh, lagh, gaen vte op een aghen,
Ghevraagh op vraghen ende andere ontelbekk,
Maer ick gheue hemliken ongelijck zonder tragen,
Of zij zullen lettel dichts vinden stelleck.

137. Bont, rond, ghetond, vermaen en ontsaen,
Zullen ind dicht niet slaen, op die maniere:
Kinders, Spinders: verraen ende zaen:
Sprack, track: groot, noot: belaen, gheuaen:
Pleit, seid: schat, vat, ick hier toe stiere:
Cust ende luft ick voord allegiere,
Dwelck al goed dicht es ter vulder instruetie,
Ende dusentigh andere menijhertheire
Daer met een af en heeft gelijcke deductie.

138. De zulcke annexeerd, menig dichter niet crae
Om tot sinen danc tpropoost te verstijffuene,
Stellende, ganc, verlanc, ontsanc, op stanck:
Banck, fanck, hanck, en meer andere op, dranck,
Als behoorné ontfangh en verlangh te schrijffuene:
Ionck ende tronck staen dese by te blijffuene,
Nochtans fuldy longhen ind elemend schauwen
Poegbd hier u profiet met te bedrijffuene
Sy syn goed, en dat van den ghelijckens accent brauwe.

Voord
Voord, of dies en vlies, op verlies zijn a  b a b e l e  
Goed ende sta b e l e, vraeg ha menich om weten: 
Van luft, bluft, en cult, bau w s n zij ooc fabele, 
Om dat men driest en bluscht schrijf in tal vocabeles 
Den accent neemt dit al in syn secreten.
Oft lêdegh, hêlegh, bêlegh, naer iemands vermêten 
Goed zijn? vraegdys wêle va die int verwext licht?:
Tghelijc spellen en haud deerste niet verbêten,
Maer daetste wijst dees const wuer straet dicht.

Nu sjondere Syllabijc q e a d c e t i e n
Commende ter protec t i e n van den factuer,
Dewelcke (als staen zy ter correctieen,
Gheuende ind dicht seer lettel aseetieen)
De menighe insceerd in syn labuer:
Gheelijck goed zyn, moet zyn: weereinde den ghuer.
Des consis, als redenen die gheaboleerd gaen
Gheselid hebbê, gheleid hebbê, volghê ooc die spuer
Nochtans vindick dat zy gheautoriseerd staen.

Hartman ende zwartman, met andere vele 
Diemen leest ten spele van efbatementerien,
Zoo ic, in dit, mijn proo  oost niet en bêle
En zullen niet vele lyden mijnder kêle,
Vvan ick maghe  eerfuen van allen siens:
Als hebbicht zomtijdt gheselid t' ander tiên
Nu voord an, willieckt met menighen pachter haten
Ghy  ionghers, willes  u lien oock verryen
K eerde en wende t dicht ghy zulke wel achter laten.

Naer
Naer een terme die vuertijds wel in een lagh
Ende isf versteeruen sagh, en willick niet baken:
Als eisf datmen tselue vuertijds verwerfuen plagh,
Vvat wiltmen besghen datmen wel dersfuen magh?
Dbeste es wel seghhen met curten spraken.
Vvat wildmer anders dan redijt af maken?
Vraghet meesters daer ick de zyn an eenpaer legge
Als zy ouerdijncken willen alle faken
Zij zullen behinden dat ick waer seghhe.

Vut ia, ende neen rysen veel deuicieten,
Nochtans van fielten en willick niet rommen
Allaenelic, sprekeick in dees restricieten
Van goede significatien diettien,
Oste syllaben die verstand mueghen sommen:
Die niet en beteeckenen, muegher wel commen,
Alzoot daghelicks blijckt in Mercurius crocht sijn:
Vvие dat hier ieghen es ick en wille hem niet dommë,
Maer dees const en mach niet te wel ondersocht sijn.

Datmen wel deersfuen mach, alzulk pleit
Als van gheen authoriteit, blijckt hier vuor oghen,
Vuer gheseid hebben, segbd, hebben gheseit:
Vuer ouerleid hebben, hebben ouerleit:
Vuer bedroghen zyn, segbd, zyn bedroghen:
Oft steldse dobèl, waer by wy toghen
Dat zy lettel, oft niet, dezer const sermoen stichten:
Sijnder leuende die dit niet deersfuen en moghen
De Naercömers (hopick) sülle op dit fausfoë dichte.
145. Wilt ghy émers dees coëst n'z dienéghetrauvelic
Maer dichte flauvelic (zomen dagheleics plèghen siet)
In monoëyllaben? Vseerd ditte lauvelic,
Zeer selden, zeer schaers, end datte nauvelic,
En de crient, en zyt daer toe ghëneghen niet.
Al heeft men d'andere somtijd verdréghen icet
Van zulcken ende andere,uer wat behageliecks,
En volghes niet biddic, wie ooit hier ieghen niet,
Vvant dees edel cons te versubtijld dagheleicks.

146. Als ghy ppre name vind (zaod wel ghebuerd)
Eyst ghe willecuerd, daer mueghd ghijt ontbinden:
Niet min, wanneer ghy tot zulck dicht spuerd,
Van somighe werdet ghëcontroeluerd,
Ich heb d ghehoord blaméren en verslinden:
Nochtans en zuld ghy gheen dichten vinden
Op Moyles ende Rhodes, by dat wy buten,
Hoe zij hem der zaken willen onderwinden
Voois es, en, bode es, moeten daer op sluten.

147. Costumen ongeveerder van groot en cleene,
(Als dijneckt u ghemeene) ghebruucht zeer schaers:
Ghelick dees vocabelen, corrupt, onreene,
Troest, gloest, als neemde menigh te leene:
En al vseerd men, huere, en, trueré, met lettel vaers,
Perlone, ghwone, commet ooc eens tsiaers,
Fonleine, en, cleine, ic maecks u groot en smal vroed,
Deze en steld niet (zoo ick u doe verclairs)
Om prijs: Maer vnt ghebouchten eist al goed.

D.  Du-
DE CONST.

148. "Dusent zulcke termen zuldy vullesten
Minste metten meesten, die ic supersedère:
In den Vvestcant hauwen veel fine gheesten
Memorie, vorie, goed, questen en feesten
Ic niet: Maer elcks tale ic consentère.
Al eist ooc dat ic u liën insinuère
Met zeker beulên, vul der corruptien,
Ouerdijnckt, men en vindt van op van nêre
Gheen réghel zoo vast, zu en bijdt exceptien.

149. "Dat ick hier met dus quelle mijn zinnen
Inwendich binnen 30 ghy langhe bestef,
Peinsf, het moeste iemand dit eerst beghinnen:
Magh ick er danckbaarheit an ghe winnen,
Zo hebbic uut minnen, mijn concept bebrieft:
Dien ooc dit niet te lefene en beliefd,
Ende dit mijn labuer niet en mach 3inen nood stelpen
Macht laten: glorîëus ben ic niet ghegriefft
Prijs noch lof en magh my naer mijn dood helpen.

150. "Vveedt nochtans, en beest verstandelijnghe
Hier an mijn handelijnghe, eerdt u verdriedt,
Dat my dit ghecost heeft menige wandelijnghe,
Ghelijck of ic sakeloos achter lande ghijnge
Vul fantasîën, nochtans meest duerwiedt,
Duist mael vier geslèghen, veel keerßen gheniedt:
En hier met wild u tot exemple slicht d'wijnghen,
Als ghy met u ijnckel dicht niet toe en schiedt
Op u laestte terme mueghdy dobbel dicht brijghen.

Naer
151. Naer daelst de dicht moet ditte gheschiën,
Auerteric u liën, ghy muesbes my dancken:
Ende dat by goeder causen, mids dien,
Ghelijckt men vseerd ende ooyt es ghesien
Men mach een reden sterkten ende niet crancken.
Nu willen wy ons keeren tot ander rancken
Die dees const ancleuen en zijn by blijuende sijn
Vuant zu an haer heeft botten, blommen, brancken
Daer de vruchten langh zo meer af becliuende sijn.

152. Ind zoucken der termen als of ict u bade
Slaet nauwe gade, end dy zeluen queld
Procedeerd altoos de oprechte trade,
Van lettere te lettere, van grade te grade:
Op zulcke termene alsmen vte steld
Meerckt wat consonante daer best met speld
Tfy ijnckele of dobbele, tu mer officien,
Conunctien moet ghy nemen in dijn ghevel,
Mids prapostien ende Compositien.

153. Als ghy zoo verre zijd mids dijn diligentie
Dat u de influentie van dees rein const besproed,
En ghy in parnasus beergh neemd residentie
Tot tstellen des dichts vst dijn intentie
Dats teecken dat Mercurius in u vloeid:
Mettén eersten en laedt u niet syn vernoeid
Met cleenen te beghinnene ic moet int bloote sommen
Zoo voorseid es als dees const blocid, zu groeid,
Volghende tprouerbie, naer teelen zal tgroote comme.
154. Q Beghind dan eerst weert te baladerene
Rondeelkens te recolere, als ionghe scholierkens,
Met referenks de ianckers te stoffere
Hier ende daer, chaertkens te componerene,
Groetsels te versere in venus papierkens,
Daer naar peinst om dees schoon camerierkens
Die onderhauwen zullen dijn ionghe zinekens,
Dichtt en sendt liedekins in haer vergierkens
Zij zullens u dancken de eersche godinnekens.

155. Q Als ghy dit al vaast hebt zoo ghy hier hoord
Dijz zinnen dan stoord met dieet steercker passen:
Ghelyc den tapistchier beghind an den hoord
Gaet ghy met een tafel speelkyn voord,
Dan muchdy naer esbatementkens tassen:
Met die hem tot spelen van zinne rasten
Voughd u dan als laudt thoofd met we betrueren:
Vvie eerst weert anuerden te groote lasten
Zullen met Icaris alle ind zee versnueren.

156. Q Mids dat wy van Baladen, Refereyné, Rodeels
Halue metten ghbeelen dees const bestrechende
Spreken, metgaders meer ander parcheelen,
Vvillen wy wat segghen van dees inweelen,
Vwen ionghen gheest daer met verweckende:
By dat ons Molinet es vertreckende,
Volghende de stilen vander walscher provinche,
Balade heeft referein in, met drie clausen haer dekken,
Ende bouen dien heeft zu Renuoy van prinche.

Terein
157. "Treferein by dat de selue Molinet taeld
Es dellaete datter faeld an de clausulen viere,
Daaer gheheel de balade t voedsel an baeld
Ghelijck den schicht naer tdoels witte daeld
Vvy heeten stockregzel naer ons maniere:
Op den wale hier, en passen wy niet een siere,
Vvant wy ons zinnen tot riper verstanden keeren,
Dies ick by causen dit qalifiere,
Ende zal u de opinie van desen landen leeren.

158. "Men vindttere leuende ind ts weerelds schijn
Gheleerd ende fijn in dees const princepalic,
Die een balade heeten op desen termijn,
Allerande dichten hoedanich zij zijn,
Ende bau went ouer name generalic:
Vveder zij dit wel sustineren of qualic,
Vveder strictelick ofste veder rumelic,
Ick bauw we balade name specialic
Van zeuen, achte, neghene, zoomen auct coolumelic.

159. "Een referein heeet anders te deser spacie
Naer mijn limitatie gheimagenneerd:
Vvandt wy bauwen in de vlaemische natie
Dat vanden clausulen de gheeele aggregatie
Met prinche, refereine es ghebomenmeerd,
Vut causen om dat den stocck werd gherereerde,
Ende altoos verbaeld ter laatster lini:
Hoc ghijt ghij lien anders calculateerd
Ick bauwt zoö, en dit es mijn opinie.

Dij.     Van
DE CONST,

160.  Van refereren, betet een Referein
   Niet een Refrein, dwelck es te verbachtene,
   De etymologie handt dat in certein:
   Oft om dat de vuerclausen ende tgeheel plein
   Totten stock verbaeld werdt, met de zin te wachtene.
   Nu cond, t Rondeel, ons te ouerdachtene,
   Om dat ghe driepickeld es als een pot isere,
   Ende dicht rond gaet, staeft dien zin te pachtene
   De etymologie, maekt den zot wisere.

161.  Tketen dicht in de oore zoete en bequame
   Sorteerd jinen name vander ketene,
   Het ketent hem seluen tot zijnder vramen;
   Hoord nu ghy ionghers beminde eersame,
   (Die op dees const werdt de vervletene)
   Vvat ic u lieden sal doen te wetene
   Van dies voorseid es, ende sneden diueers:
   Aude auteurs en staen ons niet te vergheetene,
   Vvant al dit balen wy vter poeten eers.

162.  Martialis ende Horatius in zynne oden
   Gheuen ons gheboden van diuerschen sneden
   Daer wy tsecreet deser const uut roden
   Van dierschen veersen, commen tot ons ghevloeden
   Diuersche rethoriken op den dagh van beden,
   De rondeelen bringhen haere vulle leden
   Vat poeten, commenderende tghetal van dryen voord
   Dies conden reghele drie weers, naer daude seden
   Alsmon trondeel scrijfd of alsment belijen hoord.

   Den
De halve regels oft steerten, naer menighs ver
Heeft Adonis vōde onder de mētrē verstijve: (mōde,
De gheheele by ons gheuseerd tallen stonden
Can ons Heroicum carmen oerconden,
Daer de poëten geesten met beschrijven:
De middelbaer regels onder wien beclijsuen
Liedekins ende sulck weerck van curten paden,
Leeren wy uyt Boëtius ende ander misijuen
Hoe can dan iemend de poëten verfmaten.

De refereinen data streghel repetitie
Rijst ons ter monitie van Maro ʒo ic meene,
In zijn achtse eglogue blijckt dees conditie
Vut twee veersten (daer) nemen wy sufficie,
Die daer verhaeld staen onder groot ende cleene,
Incipe Menalios, es bejeuen de eene:
Ducite ab vrbe domum, moet dander betalen,
Den gheleerden gheue ic tverstand hier af ghemeene,
Die gheen latijn en can sal hier af salen.

Vuer stock regrels staen zij ende vuer mainer
Ghelijck int labuer des refereins ghewueghen,
Ende om dat hy (vanden poëten den fluer)
Ind veranderen der regulen ons biedt fauner,
Blijckt dat wy stock regels veranderen mueghen:
Tveranderen vindt ghy daer ter vlueghen,
Besiedt, ʒo segghie dat ghy mijn ionste swolghd:
Niet min int veranderen wild niet verbueghen
Hoe ghy stock bet haundt hoe ghy bet de confste volghd.

Diij. Tketen
166. "Tketen dicht daer ie subtylick naer poghe
Comd byden vertoghe van Maro zeer wijs
In zyne achste voorgthetaemde egloghe,
Daer hy vander liefden spreeckt zeer hoghe,
Ind veers Cruelis mater ghenoegropijs:
Ende vut Ansonius discreet adu,
Sijn monosyllaben van ons ouer veers ghemind,
Die in dat cas wat strangher bleeckt naer prijs
Daer hy Res hominum fragiles, teers beghind.

167. "Rethoriké diemen van achtere keerd
Zeere ghcheerd, ghelijsch dees reghet vul listen:
Alchimisten zijn wijs, niet ongheleerd.
Seghd de reden dus, ende haer schande vermeerd:
Ongheleerd, niet wijs zijn alchimisten.
Alzulcké ambagen, dobbel vul twisten,
Den zin verdraeid hebbende meest deel ind quade,
Leerde ons eerst Sotades een vanden sophisten
Ende heedes rethoriké Retrograde.

168. "Dmaken van den spelen om ons behoofdele
Vuer een verzodele op ons ghehant,
Hebben wy ook vanden poëtschen broedsele,
Vergilius ende andere gheuen ons tvoedsele,
Seneca, Terentius, met gaders Plaut:
Vvie defe ouerleest, tsy tongh oft aut,
Vindt altoos bliden vut gangh in de comedien:
Ongheluck ende bloedflurtijnghe menigh vaut
Zullen altoos blijcken in de Tragedien.

Thes-
Theb. vand der Tragedien poëtrie,
Te fmene ty, oover zyn partage:
Ende almen doen speelde tsy drouve of blye,
Met ghif streken zy d'aensbijn an elcke sye,
Ende maeckten alzoo hare personage.
Hier naer vand Eschylus tsau visage
Dwelck de cmerstyelder an dlijf zeer fijn duwen.
Maer als deden zy dees const, doen zulcke outrage
Den oprechten aerd moet dit als venijn schuwen.

De baladen, welck clausen zyn net en eerbaer.
Vvijft ons al clae Martiael onzen cock.
Vanden epigrammen hebben wy dat uuerwaer,
Gheblyck een balade den zyn fluidt in haer
Es d'epigramme ghesleed metten zeluen frack;
Dus gheuen ons poëten in de hand den stock
Om sprijnghen, oover onverwinncle grracht, 
Ongheeserd moeten zy slepen den block.
Die ons meesters de poëten zo zeere verhachten.

Bemliender, bunt haerlieder intentie
Spruit een sententie tonswaert niet blent,
Dat meesters, uer haer præminentie,
Ghebruuckten mueghen poëtische licentie,
Corrmurcende twocabel in een element:
In relligio en relliquie, es dit bekent,
Met andere die zy stellen om ons bescheeren:
Duer vri ende lichni, ind zelue incident
Blyck: dat zy stellen mueghen vutlandsche teermen.

Hier
Hier naer en mugehdy ghy ionghers niet bakte,
Schnud sulcke zaken dedel const ancleuende:
In allerande dicht mugehd ghy spelen maken,
Of wat dicht datt zij maer wild neerstich waken
Tot dlas daer ghy u zijdt tot gheuende.
Blocquierd zeer stranghe weest aerbeid besneuende,
Pienst langhe ende vele om dijn conclusie,
Beschickt wel u personagen,tsy dood oft leuende,
Die ditte wel doet crijgd gelden confusie.

Vranneer ghy tafel spel maeckt twen wille
Tsy met eenen brille,oft van iaren ione,
Siet toe ende suerghd bee lude en stille
Dat ghy u niet en vindt in gheschille
Om u personagen,en vald dies niet blonc:
Een costume eist onder Mercurius trouc
Dat den laetsten persoon es deerste ordineerfale,
Vat die schept ghy dandere zonder langhen pronc.
Van de laetste neemt tgeheel spel lyn sundeerfale.

Nu zijnder liedekins vuer u iongh he wichten,
Vvild ghy die besligheten,packt de worden stranghe:
Een clause zonder meer moet ghy eerst waeerf dichten,
Ende als ghy die hebt om dijs zins verlichten,
Maeckt den vooys daer op ter stand metten ganghe,
Dan maeckt dander clausen met dien sanghe,
En vulcmd dit 3oo ghy my ordineren siet
Leest mijn liedekin boucskin vele ende langhe
Of musicke en woerden, en zullen accorderen niet?
175. Dan eist een cueste hem cvenen benooghen
Om t'ichts vertoghen zonder infrattie,
Veel behendicheits, moet den lixame dooghen
Met tranen, met suchten, met vooyo, met ooghen.
Diuerse personagen maken diuerse actie:
In al dit hadde de vulle satissatie
Gracchus, wien gheen speelders nooit verbeien coesi;
Zoo intentelijk dede hy hem tot tspels redastie
Dat de vianden diett hoorden screien moesten.

176. Een reden moet ghehuurt zijn tharer intentie,
Met excellentien slap oft coraiues:
Deene tale roerd haer met diligentien.
Dander overschietende, met frayer inventien,
Zomtijd moet een sprake vallen amorues,
Dan beleedt mense weder orguilues
Fel buertbierc, tot tspels ghevouchten
Zomtijd, saudainelick met woorden prues
Met vreee, cracht, gramscap, of met ghenouchten.

177. Dit al moet ghedaen zijn te menigher spacies
Niet met demonstratien oft zulcke mesprizynge.
Maer met hoescher signification,
Met vertoggh des vooyys vul declaratien:
Dan contere des arems ophefen risijnghe,
Principalick op eenighs persoons verpisijnghe:
Stampijnghe van voeten, zoo Tullius lbye screef
En van als moet de ooghe doen de wisijnghe
Daer Roscius meester af stijnen tye bleef.
DE CONST,

178. Een leere anneemd vuer dijn verenpinghe,
Ind spel schund slapinghe ende veel ghetruers,
Dat u niet en taste looreits betrapinghe:
Metter mond en maeckt gheen te wide gapijinghe,
Dats een leelick dijnh vuer de speectatuers:
Veel differentien essere ende veel willekuers
Vveder heere of eape spreckt leelick of schoone,
Aud of iongh, of gendaerme vul furuers,
Coopman, of rustier, ionghe meaghd of matroone.

179. Zulk als tspell in heeft zulck maeckt u bereed
Volghende descheed van mijnder fabele:
Hecctor moet hem tooghen fier ende wreed,
Ixion wantrawigh in zijn beled,
Achilles imburstlich inexorabele:
Leerd dit by exemple ionghers notable,
Naer tspellts vut wiszen moedt ghy menighethe vond leerre
Naer de gheleghentheyd maeckt u habele,
Naer u personage moedt ty uwen mond keerenc.

180. Vuer al, onthaudt wel ghy ionghe scholieren
Als ghy zuld agieren, wild ga tuuer baten slaen
Dat ghy de n, wel kuwend pronunchieren,
By exemple wil ickt hu qualisiercn
Ghelyck in beden commen, en achter straten gaen,
Die dit verzwiemen wecndt dat zij verwaten sgaen
In deseconst ende moeten vul qualen dwalen
Van anderen in ghelijckes moedty dees mandaté vaé
Vvild ooc perfettelick alle u vocalen talen.
181. \(V\) vies wuere gheesid es als iöghers vul trauwë
Moedt ghy onderhauwen hier in dees landen,
By conclusien, welcke wy in Flacco schauwen
Die te gheenen daghe en magh verflauwen,
Segghende aldus met rijpen verstanden:
In allerande saken zijn zeker banden
En manniere van doene als vaste tribuut,
Daaer niemand buten en magh ten ware met schande,
Vwant mate en manniere es tschoonsfe virtuut.

182. \(D\)it al leerick u liien,ghy corainse gheesten,
Vwant alle sumense leesten wissick vuer by:
Ghy zuld hir vinden vele amorinse geesten,
Doet deser const veel pompuse feesten
Zu eist wel wendich ick zeghe du vry.
Tet tpropoost van vueren keerrick nu my:
Van eene tot twintich reghels werden ghy gheriefd,
Exemple van allen sneden leerick dy
Beghind ghy te lesefe alst u beliefd.

\(V\)an eeven Reghele. Incarnatië.
\(C\)arloLVs al stILLe, naM doornIIcKe In tII-
\(V\)an ii. regulen. Incarnatië. (nen VVILLe.
\(B\)II PaVIën daer dIVerchen prIIs LaCh,
FLaVde de LeLIë, op Sente MatthIIIs daCh.
\(V\)an drie regulen.
\(N\)aer ick iek beelle, ende claer anschauwe,
Zo en effere in des weereolds landauwe
Niet importuundere, dan een pruessche vrouwe.

Van
62. **Dichtkens.**

*Van drien, in zec halfse regulen.*

Den god Mars doet lêuen,
Veel luchten en lêuen,
Als diet al niet en weerd:
Maer den Paeys doet lêuen,
Ende cant al gheuwen
Dat d’Oorloghe verteerd.

*Van vieren.*

Die op eê vraëc moet bemudst ghenoost blake
En haer nooit en spræc, die hé vul nooden eerst:
Die zonder confort altijd moet naer troost hâkë
Peinst of hy Maertelare dulfent dooden st eerst?

*Van vijfuyen.*

Schoon Venus hertekin, als es de ghifte cleene,
Dijnckt, lonst gaf van deser laken dbeuel goed,
Dat mach u blijckë, by mijnên gheschrifte reene:
Dies als ghj hebdt to eenighrande spel spoed
Peinst om my, en siet dat ghj altoos wel doed.

*Van seffen.*

Hoord wat onstlieden Higinius leerd
Wien ic fabulisie en poëte hauwe:
Als Iuppiter hem hadde in een zwane verkeerd
Veráderde haer vrau ven° in eené aréd appereerd
Ende iæghde dus Iuppiter, als hem ghetrauwe
Inden schoot, vá Nemesis de schoone vrauwe.

*Hier naer volgheen Rondeelen,*

*van allen soorten.*

Van
RONDEELEN, Van alle soorten. 63.

Van een. Van twee. Van drie syllaben.
Drijnckt Drijnckt my Vvacht my dat.
Iet. Nu iet. Ick zald doen.
Schijnckt Sprijngd by. Hacht vry dnat.
Drijnckt Brijngd my. Vvacht my dat.
Mijnckt Sijngd ghy. Lacht dy zat.
Drijnckt Brijngd my. Vvacht my dat.

Rondeel, zësse in een.
Vreest den heere in tyen: Loesf God altoos.
Schuud tvermaledide vier, Op elck laeysoen.
VVild niemand bestryen, Ghy mensfché broos.
Vreest den heere in tyen: Loesf God altoos,
Laedt achterclap lyen: En vald niet loos.
VVeesf groots noch hier, In dijn feremoen.
Vreest den heere in tyen: Loesf God altoos.
Schuud tvermaledide vier, Op elck laeysoen.

Ander simpele, uut mijn invinden.
Zuud-west brijnghd alle dijngh in Vlaendere,
Noerd-Oost drijft alle zaken van hier:
Niemend en zy van dien meswaendere,
Zuud-west brijnghd alle dijngh in Vlaendere.
Tes quaed wader maeret cómë met idelé paëdere
Tes goed ghestoofeerd sijn van brood en bier.
Zuud-west brijnghd alle dijngh in Vlaendere:
Noerd-Oost drijft alle zaken van hier.

Ande-
RONDEELEN VAN,

ANDERE, VUT EEN MIJN TAFEL SPÉLEN.

Aey my vroa Venus wat doet ghy my plaghe?
Icken can verdraghien mijn lyden groot,
Och Anteros wild dees liefde veriaghen!
Aey my vroa Venus wat doet ghy my plaghen!
Dies hende ick helaes mijn ionghe daghen
In droufuen in claghen tot in de doot.
Aey my vroa Venus wat doet ghy my plaghen!
Icken can verdraghien mijn lyden groot.

ANDERE, BANCK-RONDEEL.

Mijn vriend u moet ick eené dronck brijnghe,
Om dat ghy zeere wel in mijn gratie staat.
VVILD IN DEN POT EENÉ FRAYE ËSPRONCK SPRIJNGHE:
Mijn vriend ick moet u eenen dronck brijnghe,
TOT TSELUÉ FAL ICK MY ALS AERDIGH IÖCK DWIJNGHE,
Als de ghene die ter blijder collatie gæet.
Mijn vriend u moet ick eenen dronck brijnghe,
Om dat ghy zeere wel in mijn gratie staat.

ANDERE HALF, SIMPELE.

DEN DRONCK WACHTICK GHEERNE,
Met herte met zinne:
Zonder iet tontbeerne,
Den dronck wachtick gheerne.
Voughen wy ons te teerne,
Met paeys ende minne:
Den dronck wachtick gheerne,
Met herte met zinne.

Ande-
Alle soorten.

Ander dobbel, uit mijn Pieters legende: onderhand te zegghè, d'een de a, d'ander de b.

a. Oorlof alle tzamen,
b. Bee mans ende vrawuen,
a. Die hoorde ons spel
b. Te dezer spatie.
a. Twas thuwer vramen,
b. Zoo elck moght schauwen.
a. Oorlof alle tzamen,
b. Bee mans ende vrawuen.
a. Dat wy hier quamen
b. Es ons niet bereuwen:
a. Ionst gaf theuel,
b. Van dees collatie.
a. Oorlof alle tzamen,
b. Bee mans ende vrawuen,
a. Die hoorde ons spel
b. Te dezer spatie.

Ander dobbel, uit mijn Bloedsturtinghe: voe te zegghen onderhand.

a. WVildier niet uut ghuyt?
b. Ic hauwe noch den nest best.
a. Dijnckt u dat goed bloed?
b. En trauwen iaet maet.
a. Valt u Pluoots tribuunt ruut?
b. An my Traechaerts conquist veet.
a. WVildier niet uut ghuyt?
DE CONST,

b. Ic hauwe noch den neef best,
   a. Tschiint ghy tspels deduut schuut,
   b. Myn herte puer vercleef pett.
   a. Neemd in dijn behoed moed.
   b. Ic ligghe int sel verwaet quaet.
   a. Vvildier niet uut ghuut?
   b. Ic hauwe noch den neef best.
   a. Dijnckt u dat goed bloed?
   b. En trauwen iaet maet.

183. q Met dese rondeelen dincersch van sneden
     Zuld ghy zyn te vreden ghelijck wijt lieten:
     Alzoop vsecrement op den dagh van heden.
     Vvacht derde en feste regheel zoo dauders deden,
     Ende en wild van gheenen aereheid verschiieten:
     Andere tsghelijcks suld ghy van tselfs ghieten:
     De const sal in hulien naer de behoerten rifen.
     Totten baladen keerick my zonder verdrieten
     Van jeuuen, ende sal u van allen soerten wisten.

184. q Onder sulc als volgen sal om tsconst becluie
     Vindt ghy in mijn schriuen, net ende eerbaer,
     Charten, Louen, antroupen venus missiuen,
     Incarnatien en mechten niet achter bliuen,
     Vvant zy zyn vueren ghespasseerd al claeer.
     Als ghys al tselfe wild volgen naer
     Obserueerd striettleic ende volgbd dmyne,
     Gheen dijngh en mach u ghevallen te wnaer
     Ghy suld obtineren vanden wuen zonder pyne.

Bala-
Baladen van zeuene
Banckdicht.

Vutionste moest ic u een vulle glas schijncken
Ende dan willet ute, naer uwen pas drijncken
Haer ter eeren, dien ghy moest u beuel helen.
Laets met u neder ind groene gras zijnckenen,
Of wildse bouen, by u, op den tas wijncken:
Doet ven' harnas cliijnke, tmocht ieméét el felé
Ende wild met haer der minnen spel spelen.

Ander spede van zeuene.
Charte.

Zouët nu nieu concepten verscrapt u verstådé
Ghy die ons keyser landen met herté bemind:
Slaet opwaert u ooghen, leghd te gare u håden,
Ghebenedijt ende loesf Marien kind:
Twee machtichste der vveereld zyn zoo ghesind
Dat tusche hélié God paesis te dere spacie floot,
Ende al by ts helichs gheels inspiratie groot.

Ons edel Keyser Carolº noit ieméds ghelijcke,
Quintus ind Impérie, elck weet dat naeckt,
Ende de edele Cuenijngh vandé vracsché rijecke
Hebben by vvillecuere nu paesis gheemaeckt:
Dits den dagh daer elck naer heeft ghehaëct:
Dies moet hé elc pooghé tot vrueghd te spoene:
Goede vrueghd es altoos in seisoene.

Hoord vvies heere ende vver fijn ordonerende:

Eij.

Vvие
68. **BALADEN**
Vvie in woësdaghe de schooßte dialouge sal lezé
Tusschë tweë en drie, den paeys recománderëde,
Dien extollerende vuer al best gheprehen,
Sesse kannen wijnsworden hem toe ghewesen
Daer naer viere, dan twee, op die zelue huere,
Maer furnierd rethorike met schrijuere.

iii.

Noch breeder moet elc tverståd ghehijngë al
Tsnauonts té seuwenë werden druck gebannen:
Vvie dalder beste nieuwe lied sijngën sal
Angaende defen paeys tšy vruwëen of mannen,
Vuer hoofd prijës werden hë gheschoëckë zës câné;
Vuer tweëstë prijës 4. 2. salmer, en drie sbijnckë
Dicht troyëlic en laedt de harmonie cljincken.

v.

Ten derden moeten wy ooc publieren
Zulk als mijn heeren Schepenen doen verståë:
Vvie wüsstdaghe tsnauöts alder schooßt sal vierë,
Cierlickst, minst ghesien, naer daut vermaen
Sal xij, kannen wijnë vuer hoofd prijës ontsaen,
Thiene, achte, sesse, viere, en twee ten lesten:
Gode ter eeren keerd alle dijnhen ten beste.

vi.

Vanden vierëers, wie tsänderdaeghs ten drien
Sinen prijës zal halen coraiues mignon,
Schoonst boerdelickst ende minst ghesien
En sal ooc van prijës niet vallen bloot:

Neemd
Neemd mans, vrouwen, maeghden in, u cöroot,
Vvild u triumphantelick van goedef belee maké,
Hu fullen sesse cänen wijns, viere, en twee nake.

vij.

Den xij. deser maend, laedt u niet veruelen,
Naer noene sal elck ter maerck commen moghé:
Men salder een spel van zinne spelen
Sorterende op den Goddelické paeys vuer oghé,
Vvie tsnaounts ef batement sal vertoghen
Boerdelicft, minst géhoord, om elcks veriolisen,
Sesse, viere, en twee cannën werden de prisen.

vijj.

Hoort wie mé réupt duer de paeys vul minné,
Eerst de Paxvobianen ende Kerflauwieren,
De bloeïende iueghd, voord van buten en binné
Straté en wijcké, mueghé hem haerwaerd stieré,
Gheselcappen en zullen hier niet failgieren,
Maer blidelick by commé in eeren in dueghden,
Vvát paeys es dè oorsprógh vá allen vrueghden.

ix.

In woensdaghe té vij, om tsvreuchds vervullé
Côrloté, brijngth blasoé, naer weerc laedt copie
Ter plaetfen die wy u ordoneren fullen:
Trommeld stijf om breken elcks fantasie,
Volghd tcoours der consté schuud schimp vilonie
Ende niemend en behelpe hem met adpeelee
Vvant wy referuérrent ten tenneele. 1544.

E iij. Hier
DE CONST,

185. Hier behoort ghy ıonghers wel te wakene,
Zonder te tsakene, in dijn prolatie,
Pooghd u des charten alزو te makene,
Artikelen en pointen zo wel te gherakene,
Datter faute nieuers en crighe statie:
Huere, plaetse, prisen, naer de imaginatie
Van den voorsfeler noep met blyder kele:
Van als doet alzulcke specificatie
Datter en ghebreke noch en zy te vele.

186. Ten anderen ouerdijnce in mijn labure,
Ghy en zyj doetueren noch meesters ghenaeamd:
Dies brijngheic u simpel dichten vueren
Om dat ghy dy zelen niet en zaudt beueren,
Vwant ıongh ingien es vullick beschAESM:
Ick doet zoo mijn concept van vueren betaemd,
Eerst willick u liën simpelic onderwysen:
Ghelijck een meessenierken simpelic craem:
Moeten leerlingen pap hebben teender spisen.

187. Gheé meesters en leere, maer bulië uut minne
Die simpelic moedt beghinnen an zom of deen bilt,
Zo en zuld ghy niet tranilgieren u zinnen,
Den aerbeid en sal u niet baest verwinnen,
Daer ghy niet toe en cuent blues ghefillt:
Hy es zot die bouen zijn macht iet wilt,
Ghy moedt eest tsimpel om tsins versachten leeren,
Te wilen ghy dus doet of dadt lettel schilt
Vwillick my toten baladen van achten keeren.

Bala-
Baladen van achten. Op den Paeis. 44.

ij. Verheughd u Vlaanderland edel grauinne, Gods vveerde vriendin e alfoot blyckt by bessee: Als heb ghy gheestroeyd gheweest van zinne, Nu beddy verwoerfuen paeis ende minne, En zyjt quijte van een abuselick vvee. Van al de vveereld de machtichste tuee Ons edel Keyser Carolus die als leeu triûpheerd End de vraniché Cuenijngh zyn veraccorleerd.

ij.

ijj.

Dit es dedel Keyser ende Prince vercoren Also vvy claeer horen uit David vroed, In vviens daghen zonder eenigh verstoren Rechte iustitie vvy fullen oerboren, Mids paeis regnerende al vulle vloed. Iohels prophetie valt hier ooc ind gheemoed Hutende, om dat ons niet en zo vernocien, Vut beeghen fullen melck ende huenich vloevë.

E iiij. Als
72. GHEEENE BALEDEN,

Als hebben wy ghesneefd duer onze fonden
Den paeis es vonden, midts proufie des heeren
Die onfer ontsaermd te deser fonden,
Zo wy den prophete Amos hooren vermonde,
Segghende tot hemlië die zyn weghen leeren:
Mijn vâgheneffe willic van helien keeré (wete,
Laetse metlë, wuenë, platë en vâ gheé verluchte
Haerlieder wijn drijncke en haerlie, vruchté eté.

Den heere weerd nu des flapers vedere
Van op van nedere, ende ontweckt tvolck al:
De gauden eeuwe keerd nu wedere.
Elck zy in god fïns tijds bestedere,
Hy eist die de zyne niet laten en zal.
Eerd God, deeld den aermen van groot en smal,
Van dies hy verleend zonder eenigh flueren
Zo criijghdy vulle wijnperßen en vulle schuerê.

Doerloghe es wegh twiust es ghesuïst,
Die waren ontruct lullen nu verblyden:
Iuistite ende paeys hebben ondercuist.
Die om malignere stelden haren luft
Zullen hem fien voord an moeten vermyden:
Brand stichten, foertche, tgheweldigh fryden
Cessere nu té tydë, dwelck elc ter trauwe hacht:
Niet meer esal gebuerê roof noch vrauwe cracht.

By
By dat ons Ezechiël wild verbreeden,
Magher beesten salmen leeden ende disponeren
In vruchtbaer landen, op vette weeden,
Langhs den groené meerfschen fulzy hé spreede
Dat verloren was fal den heere reduceren:
Dat sieck was fal hy consolideren,
Dat abieéct was zal hy weder verclaren snel,
Dat vet ende steerck was fal hy bewaren wel.

God fal anhooren zijnder hemelen schijn
Naer Ozeas latijn ende zyn bedieden
Den hemel fal deerde hooren op dien termijn
Ende de erde, de taerwe, olie ende wijn,
Ende die sullen voord anhooren de lieden:
Vlie fal den volcke dan couure verbieden,
Hebzi melc boter huenich met die voirnoet staé
Zy zullen vul vrueghdé ende wel ghevroéd gaé.

Tcôd al metten paeile naer ons begheerijnghe
Leeftocht ende teeringhe, zoo de wyle sprack:
Goentijd, solaes, vrueehd, droëfheits weeringhe
Coopmanscap, wellust, eere ende neeringhe,
Zoete ende fache, onderhauwen tghemack.
Elc weere van hem nu demestroofich pack:
Verblijdt meté paeys, edel meté ghemeeneé mà
Ende danckt den Heere diedt aldus verleeneé can.

Vreesf
74. GHEMEENE BALADEN.

x.

Vreest gheen dagier, druck, anxt, noch schande;
Zulck menigherande es hier al veruremd:
De duue heeft den oliuëtack brocht te lande,
Tes al ontsloten dat vvas binnen bande,
Tperikel van brande es nu ghetemld.
Hieremias gheschreysfes es ooe ghesfremde
Als coestent beletten, die mochten en vvilden
Zo sal Davids tour staen metten dufent schildé.

xi.

Den Arend sal metten Sallamandre stallen,
Dbloed vuertijds vervallen es nu ghesfeten:
De verraders fietmen hem seluen vergallen,
De Aerche des testaments en sal niet vallen:
Moyles roede sal haer rechte vermeten.
Gedeons trompette, vul vromer secreten,
Zal perfecten soon gheuen mids tspaës hâtieré:
Melchisedecks sacrifice en sal niet faelgieren.

xii.

Vvat vwil, of vvaed ghy da meer vruegts betra
Ofte vuerdeels rapen te lande oft in stede, (pen,
Vindt u gheruift sty meesters of snapen,
Tappetite mueghdy opstaen en gaaen slapen,
Niet en gaed ter vveereld vruer paeïs en vrede:
Dus laedt God anroupen met neerstighe bede,
Dancken en louen met vvyler beradicheyd,
Vâ dies hy ons toe sendt duer zyn ghenaadicheid.

O Al-
O Alpha ende O, op viiene al ons vertaet staet?
O vijfeheid ghi vvild ons tvvists ee flake maké?
O vvortel va leffe vvereën Mars vervvaet quaet?
O fluetel van David ghi gaeft tot defer daet raet?
O conç der heydené ghy vvildet in òs fakéwaké?
O Emanuel die thuÆvaert doet deuer thaké shaké
O God vviës hulpe vvy ppiës natunich scauvvé?
Vvy biddé vvild òs deuen paeis gedurich hauvvé.

188. Dit zijn baladen diemen nu vseerd
Langhe ghecalculèerd en van grooter hauen,
Daer men geste wijs mede componeerd
Al dat groote meesters competeerd,
Ghelijck Pausen, Keyfers, Cuenijnghen en Grauen,
Met gaders amorues heyd van Venus slauen;
Veel cronijcken ooc maeëmer mooy en fris mé.
Met die zelue snede, om des ionghers lauen,
Dichte ic minen bouck van Piraem en Thisbé.

189. Vvy willen ons keeren te deuen termine
Tot ander discipline ghelijck de anders deden,
Het en es niet goed versteld te syne,
Ofe langhe blijssuen op een doctrine,
Vvant van achten zijnder noch ander sneden:
Al schoókens willen wy den tijd besteden,
Zijen zijn de wijshe niet die eenpaer rommen,
Als gaetd hier wat licht af weëst te vreden,
Tswaerste zal tijds ghenough achter naer commen.

Een
BALADEN,

190. Een facteur moet weerschen ten minstens schade
    By wijsen rade, daer ie toe wilde poghen,
    En stelten eerst de snede van dandtje balade,
    Die eerst was vonden in derweerelds trade,
    Daermen noch boucken af vindt en prologhen:
    Dan willich eene ander snede toghen,
    Voer af t verstand van u werden vercreghen licht,
    Ie hebtse uut ande facteurs gesoghen,
    Ende heetd ghecryst oft oersleghen dicht.

Audtie snede van achtent.

By dat de poeten ons lieden verhalen,
Als Saturnus besat fine hooghste palen
Leefde den meensche zoete ende lachte
Men sagh Iustitien vten hemel dalen,
Trauwe en mochte doen nieurers falen.
Deerde drouch goedertierlickt smelchegheslachte
Men en wist van oerloghen noch van pachte,
Twas al euen rijke en ghelijck van machte.

Ander ghelijck.

In de natuerlichheit beuinden wy meest,
By dat Bonawentura tuughd inden gheest,
Dat den arend de zwavele zeere ontfiet,
Dat den Oliphant teelen muskin vreeft,
Dat den Leeu, veruaerd vuer gheen tempeest,
Vuer den hane metten witten pennen vliet,
Dat den wulf vreeft des steens verdriet,
Nochtans en mueghen zijt weghen niet.
Baladen ghecrustie, ofte ouerstighen.

Onlāghs wandelen naer wādelaers mānier:
Om nieumare ghesondē vā onsen bisschop mig
Menich wild waut liden, menighe riuire,(noot
Menighe duwiere, menigh heyland groot,
Vonden ons indhende ind Italiaensche conroot:
Van daer in Colchos, dies ons rees verlies an,
Daer Jafon hier vaertijds dede schoon exploot
Als hy met Hercules t'guldin vlies wan.

Van daer vertreckende eens deels beschaemd
Vonden ons gheblaemd, met cleenen ghewinne
An een groot heyland Aëa ghenaeamd,
Daer Circe in wuend noot schoonder godinne:
VVel wetende dat zu met tooergher minne
Vlixes ghesellen verkeerde in swynen,
VVy daer arriuerende worden van dien sinne
Of zu ons ooc brijghen zo tot zulcker pyren.

Vuer haer pallaies cōmēde met fier ordineersele
Hoorden se zynghen nooit dier ghelijcke,
Zoo zoete dat duende thofs paueersele,
En trocken binnen daert costelick was en rijcke,
Beduchtende ons vuur haer loofe prachtijcke
Ende vaer hebbende vuur Vlixes loon
Dat zu ons alzoo mochte brijghen te versijcke
Daer zu sat in haren vergulden throon.

De
De kostelichheid van gaude ende dierbaer steené
En zo niemend ghehutten, vroed noch dwaes,
Zu dede ons spylte ende dranck verleenen,
Vvijnh, huenich, meel, ende daar toe caes:
Eer wijt half ghenudt hadden by naes
Vvordé wy verkeerd zo ghy mueght anschauwe
Als veranderde ons allen om haer folaes
Veel meer dijumlah in de macht và dé vrouwe.

Zu heeft ons allen dus willen bestieren
Met een selueren peertse die zu hadde in dhand,
In allerande beesten dineersche dieren,
Hoe wel wy behauwen hebben zin en verstád:
Haer puloen bracht ons in defen brand,
Dus zyn wy toffen bisschop weder ghekeerd
Duer menighe stede ende menich land,
Maer emmers zyn wy ontschepen onteerd.

Hoord naer tverstand van onzer fable:
De poëten notabele sijnghen in haar liet,
Dat ó más te verkeerene de vrouwe zyn hable,
Haren touf of schoon sprake tuughd dit bediet:
Naer dat zy dé más iöft tooghen of doé verdriet,
Daer naer zyn de más meest deel goet of quaet:
Aldus cist met onfliden ooc ghelchiet,
Vyvy zyn verkeert en bedwelléd duer haer gelaet.

De
De liefs de vâ vrauwê bedriechter meer dâ zom,
En verkeerd de más in steené duer venus treken,
Vvât duer liefs (ghelijc den steene) staezy stom,
En en cuen een ijncel woord niet spreken:
Quade vrauwê dwiynghen den má om wreken
Dies heeten zy tvolck keeren in wolfuen fel:
Een ombereden vrauwelal tsmás courage brekê,
Dus maeckfere eenen ezel af oft iet el.

Zo verkeeren de vrauwê de mans ind beraden
Ter baten of ter schaden zonder tontbeerne:
Tfy hemlien dan die de poëten versmaden,
Onder harte schale schuuldt de zoete keeren:
Tverstand des bloots texts staet u te weerne,
Soucket onder tscurlle zo hebrghijt ghecreghê.
Neet dit van ons dâckelic wât wy doet gheerne
Ende gaan onzen blisschop bet voort ghewegê.

Item, Memorie, der zomighen.

Helpe wat horribelder misterien
Beuindt men dagheliefs in de eerdiche banen,
Den meinsche toecommen zoo veel misterien,
Nemmermeer en laudt een ancommer wanen:
Te rechte heedt de weirde een dal vul tranen
In wiens ketiuicheyt elck verheend,
Men tighet Planeten der Zonnen of Manen
Maer elck moet hebben dat God verleend.

Aldus
BALA OVERSLEGHEN

Aldus ouerpeinsdick in minen zin
Ter weereld, der meinschen groote allende,
Hoe dat zu heeft alle drouf heid in
En nemmermeer en es des droufheits hende:
Mijn vrienden die ic vuertijds kende
Ligghen my daghelicks in mijn memorie,
Hier vuertijds was ic van haerlieder bende,
Maer nu hopic zyn zy in Gods glorie.

Niet el en vinde ic in tsiweerelds statie
Duer tghulsigh inbijt van deerdse fruut,
Dan daghelicks een nieuwe tribulatie
Als men wænd nemen best zyn deduut:
Die meestschen zyn groene, maer laes int cruut
Schuuld een serpens, leid de poete:
Adams lecker imbijt met zynder bruut
VVas vuur ons meinschen een aerme bëte.

Heden zyn wy gauere dan eenigh blieck,
VVy en weten wat maken van weelden groot,
Tverandert, laes‘ moerghen zyn wy sieck,
Therte es ons zwaerder dan eenich loot:
Heden zyn wy vroyelick in elck conroot,
VVy bancketeren, wy dichten, wy zijinghen,
Subijt het verkeerd wy zyn moerghen doot,
De doot es dlefte van allen dijnghen.
VAN ACHTEN

r.
Te rechte mach ic de wareid spellen:
Alzo iongh als ic ben van dertigh iaren
Ich hebt beuonden an myn ghefellen,
Die mine alder lieftie vrienden waren:
VVy leefden tšamen als singuliere charen,
Die daghelics met elc andere eten end drijncken,
En zyn my, deen vueren dander naer ontvaren:
God wille haerer alder zielen ghedijncken.

v.
Zy lië, van wiene ic roere myn tale,
Zal ic nomen, als ligghen zy in de kifte.
De eerstie was Heinderick in de cale,
In zynen tijd een aerdich mercuriſte:
Ind zotte, ind vroe, met simpelheit, met lifte,
En ontspeelde hem niemand zyn personage:
Daer toe was hy goed orthographiſte.
Nooit man en fagh hem doen oultrage.

vi.
De dood bespranc hem iongh ouer dweers,
In den fluer zyins ioncheıts, het docht my scade,
Ic zelue las hem zyn endende veers,
Dies willic hem laten in Gods ghenade.
Pieter de pape al vry van quade,
Die lieuer wat vroedts speelde dan wat fots
VVas begrauen metter zeluer spade:
Dies latic hem ooc in de handen Gods.

F. Gaue
Balladen.

vii.
Gaue God dat ic dat upperste leen cregh, Met hemliken wiens namen ic ben beschriuere, Metten ghenouchlicken heer Ian steen wegh, Ende den wel dichtende heer Ian vanden viuere. Den langhen Moenin des vrueghds bedriuere, Was naer Gods hemelen ooc een reysere. Meesteer VVille del meere en was ghee bliuere: Noch onzen buezelaere den blauwen Keylere.

ix.
Vele mocht ick er stellen in myn papier Quamen zy my te vueren metter spoet: Meester Gillis lammins track ooc van hier, Metten componiste Loeycken voet. Heer Arend caen, den goedwillighen bloet Moest ooc, hellaes, naer den seluen leghere: Hem en hilpen instrumenten noch musike zoet, Ende curts daer naer volghde heer Zeghere.

x.
Zomighe andere, en hilp uutstel noch adpeel,
De doot ouervielle met ischerpen plaghen:
Minen specialen vriend Adriaen maffeel,
Ghenuweren en antierde ic myn daghenn.
Ian Remes, die de lied en conste behaghen
Met cluten, bleefind felue ongehuul:
Den hoogften Messyas leid zulcke lagheren,
Hy en fal niet op hauwen hy en heuet al.

Om noch eenen, hellaes / moet ic verluchten,
Vviene ic beminde vuer dlicht mijnder ooghen:
In brabant moest ze zyne ziele vluchten,
Ende zyn iongh lichame verdroogh.
O God der hemelen, hoe wildt ghy benooghe
Miné vried in zyn ioghde met so ischerpe strael
Veld doch dyne otfaermighe gratie tooget (kis)
Ghedijnckende de ziele van heer Ian waelkins.

Hellaes / waer es den tijd ontpronghen,
Ende de const daer hy hem in gheneerde?
Dat hi, (die gheliect een linghel heeft ghesonghe)
Duer Gods wille leid vort onder deerte.
Dus zyn myn vrienden alle harer veerde,
Daer ic in ontrust ben, end therte fmetigh leid:
O God, niet naer verdiente oft weerde,
Maer gheefelcké naer dijn baermhertichheid!
Met alle dees voornoemde ghefeid al naeckt,
Hebbic van Ionghs minen tijd versleuten:
Den wijn ghedroncken en goet chiere ghemaect
Alzo myn mede ghesellen wel weten:
Nu zyn sy, laes! van der doot verbeten,
Onder deerde ligghende groot metten cleenen:
Haer vleesch es vanden wormen gheten,
Ende teerchof tooght lijets eeké metten beené.

Hadt Atropos nu zoó verre ghecastelt
Dat zu my onthaeld hadde zomighe lien,
Te wetene meester Ian van auffelt,
En meester Ian van den viuere den chyrurgien,
Jacob robins die de croone in my spiën:
En mé ni mette wisten é niet mette dwasé telde
Naer troost en darlic niet meer ute sién
Verliesick Ian pillins, en Ian van den hazé velde.

O dood weedt dat ic u tot ghenra roere,
VWant om al te crighene zidy ghemoedt:
Ic bidde God spaerd noch M.Hermes qua moere
Die zoo menigh mans passie heeft verzoedt,
Eerlick ghecureerd, haer pynen gheboedt,
Vveder geld of gheé an hé en was gheé falsijnghe
Vvat inwendigh lyden sy hebben ghebroedt
Van priesters en wilde hy nooit betalijnghe.

Daer
Daer zynder noch ij. die wy goed rød meenen.
Viens gheselschap ic gheerne antiere:
Vvandt zy ter taflen vijnghere ende mōd leenen,
En maken zonder zwaereid gheerne goe chiere:
Niet met Ceres dranck oft metten biere,
Vvát Bacchus wijngaert noit tharer scha ghijn
Vraeghdy wie zy zyn, die ic āldus viere?
Het es iaques heindrics ende Denijs vlamijngh.

Desel leuen dander zyn leden tspassage,
Die God alle bijnghe ten eeuwighen leuene:
Als claghic al omme tgrote dommage,
Alder meeft deerd my van dees voorstreue
een bedijnghen en staen zy my niet te begheuene
Maer zyn in myn meméto als ware elc myn broe
Op datse god vryde vā dé hellché snevēne (dere,
Stellickfe altijd naest vader en moedere.

By dien betrauvick dat zy te samen
Ooc vuer my bidden in mijn verdriet:
Nooit en dedick messe twas thaerleder vramen,
Charitate dwijnghd my alzoo men fiet:
Tghelijcks en oontlegghic vuer my zeluen niet,
Vvilt mi dat iemét int weerelts valte plé schijne
Als dé cāp tusché mi en de doot wert gesciēt (kē
Vvild (doch) vp den ouerledé Cafteltein dijnckē.

Fīj.  Spie-
Spiegheld u an tselue, neemd hier an meerck,
Die met elck anderen te samen gauderen,
Het moet al steerfuen ty leecck oft cleerck:
Ieghen de dood en es gheen adpelleren.
Alzo langhe als wy slamen barcketeren,
Eeren wy elc anderen alle vriendschap ancleuen,
Alft ghestoruen es laedt vriendschap niet cesseré:
Vriend behoort vRIEND te eere nee dood en leeuén.

Item Baladen over seghen, Op zulcke Medicijns.
Ghy oftentateurs, oppiaen sche lieden,
Dat zidy ghillen die de const pallijeerd:
Vvijs wanende zyn mueghdy bleecck bedieden,
Vroed maeckt de volcke dat ghy u bleec studeerd
Martiael desen Opiaen induceerd,
Die wijs waende zyn mids zyn bleecck beschot,
Ghelijc ghy lien, die de lieden vermußeleerd:
Maer alzulcke wijfheit maeckt eenen zot.

Als roerickt, en draegh dé my gheene inuidie,
Vvie u dit antreect zynt zonder verstooricheit:
Valt diligent, scheuden fulcke deside,
Al tvolck werd moede van uwer looricheit.
Neemd u exemple naer de behooricheit
An beesten onredelick als peerden en swijnen,
Die den meinsche leere zóeder wederlooricheit,
Prinsepalick in chyrugien ende medicijnen.

Plini
Plinius ende Pius schrijven ons dbediet
Van Hippodotamus dwilde peerd,
Hoe dadt hem zeluen hurdt in een riet
Daert ts bloeds superfluiteit begheerd:
Daer naer het weder de vvonde imeerd
Met flijcke ghencelick tzynder baten,
By vveleken het hem vveder fraey gheneerd,
Vvaer uut de churgiennen eerst leerden dlaten.

Ibis den vueghele, te vul van drecke
(Zoo dat, de natuerlische claer betoghen)
Purgierd hem van achtere met zinen becke,
Vvaer wy de clysterien uut nemen moghen.
Swalewen als haer ionghen blentheid doghen
Nemen chelidonie, profirgh den lichte,
En strijcken daer met harer ionghen oghen:
Ons vvijsende dat zu goed es den ghelichte.

Den Hert duerschoten met eenen pyle
(Daer allerande dieren af zyn verlaeghd)
Met tcruut Dictamus loft hy de vyle:
Vry vander schuete ende onghelaeghd.
Den Muulhond als hy serpenten iaeghd,
Voorsiet hé vā Ruté als waerschu der tormenté:
Ons tooghède zo vvie dat cruud met hé draechd
Dadt goed es ieghen veninighe serpenten.

Fiij.  De
De beeren by dat ic bescreuen vinde,
Onlustich zynde ind zwaer ghequel,
Ghenelen haer sieckte met wiede-winde:
Ende de cranen met biefer zonder iet el.
Als tserpent wild quiijte zyn,syn audel vel,
Nemet tlop van vijneckel naer fijns selfs goom:
Ende es tvel verrct ofse ichtolet niet wel,
Schrobbet metten doorne van den geneuerboö.

De drake vul zoods,walghende om spuwen
(Dwelck om haer es een quellen vernoeicétheit)
Medicineerd haer met wilder laetuwen,
Ghelijc de Panthére,met tsmensché ouergrocié-
Vvânceer zu belesfd eenighe vernoeicétheit (theit
Des verghefs ind lijf,of datter iet af wesen lal,
Eedt zu der lieden ouervloeientheit
Die zu zeer begheerd ende es ghenesfen al.

Den Oliphant wanneer hy guliggh verflindt
T Cameleon,welc dier in de lucht regneerd,
Ghemeetcode datmé gheé aergher venijn en vind
Metten wilden oliff boom hy hem faueerd.
VVanneer tvernoey der riuieren opprimeerd
Rijnghelduuen,coolins,pertricen,en meerlen,
Met bladers des Lauriers werdzy ghecureerd:
Dus passeerd der beesté wijs heit gaud en peerlé.
Van Achten.

ix.

Neem dan exemplen ghylloore gheesten,
Meerckende diligentrelick op elck lufisfoon
Hoe medecijns en chyurrgicien an beeften
Veel consten gheleerd hebben, ende noch doen:
Om dat wy van den jen maken ons fermoen,
En somigte const rijst uyt wilde serpentes,
Hoort toe ic sal u lijen doen ghevroen
Vvve eerstwaerfuen von den de medicamenten.

x.

Diodorus schrijft ons in zyn labeur
Angaende der medecinen edel cas,
Dat Mercurius was deerste inuenteur,
Ander legghen dadt Apis van egipten was:
Macrobins nochten of een ander pas,
Seghd, dat Apollo was deerste vindere:
Ende Esclulapius zyn suene by dat ic las
Vvas ind vermeeren deerste onderwindere.

xi.

Polydorus beschrijft ons vry zonder ducht,
Dat Hippocrates, leuende te finen tyen,
Erst de doode conste bracht ter lucht,
Vviene volghden Avicenna ende Galyen.
Angaende de inuente der chyurrgiën,
Chiron den centaure was daer eerst in vroet,
En ghenas met Centaurea om zyn bevryen
Herculem, vanden schicht die he viel in dé voet.

Jacob
Jacob de Patriarche naer egipten land,
Joseph zinen suene tot zinen deele
Alder eerst dunguent van balseme land.
Moyse van tcaalem en tcaneele,
Dwelck hy pulueriseerde ind gheheele,
Met olie van ollue tot tsmenschen vromé;
Vvruvelcker contusien,als van goediu uweele,
De aude hebreusche, eerst de conste nomen.

Doen vvas de cuenste net en suuere,
De meesters expert, het bleecck al bloot,
Zy gauens vele, om eenen dobbele stuuere,
Maer nu eist al roode pennijnhgen noot.
Hermocrates diere vele bracht ter dood,
In Martiaels eeuuwe duer sine imperitie,
Doet noch ter vveereld menigh exploot,
Vvel hem die vvel doet zine officie.

Tongiliius siec zynnde, lagh eës gheliëc eéftóme,
Nauvvecueneende spreken duer de pine:
Alle de meesters stonder rond omme
Gheliëc veeckins en putten van den vvine,
Slutende (naer duutghieuen van zyn orrine)
Datnê hé vvel vvafsché zo, ieghen de bulscheit;
Meenende datt curts vvas, O flichte medicine!
Vvel eten deedt hem, ten vvas niet dá gulscheit.
VAN ACHTEN.

1v.
Men en vindt nu gheene die zoo iugieren,
Vut cauzen sy studeren vrough ende late:
Maer ghy lien die de papierkins antieren,
En gaed al lesende vuur tvolck opt strate,
Studeerd in u camere dat vverd u bate:
Maeckt den hipocrite niet, noch contenantie,
Spiegheld u an den beefté, haud reghel en mate,
Zy en begheerens rom noch iaantie.

Baladen ouersleghen, Op den Paeis.
J. De Romeine hier vuertijds lieté ons exéple
In diuersche laken, vvel gheexperimenteerd,
En by zulkens, stichte Numa Ianus tempele,
Daer Titus Liuius af mentioneerd:
Van dier tijd vvas strictelick gheobserueerd,
Vvanneer zyn venijn Mars hadde gheschoten,
Ende de oerloghe vvas gheproclameerd,
Stond defen tempel opene ende niet ghesloten.

Y.
Langhe stond hy opene duer Mars bedrijuen,
Nu es hy ghesloten als payfuel pand:
Ende fal (hopick) langhe ghesloten blijfuen,
Vvant hier es goede nieumare int land.
Als den Vrancksché Cuenijnhg verftoéd dbestád,
Van thien Iaren vvel tot sinen vveinsche
Verhueghde zoe inwendich mids vierighé brád
Dat hy ghelijck Saul) vwart een ander meinsche.
\textbf{Baladen,}

\textit{iiij.}

\textit{\quad Tonsen Keyser hadde hy groote affectie}
\textit{Dat hy hem met ooghen wilde anfien,}
\textit{Dies vouchde hy hé gheheel òder zyn protectie,}
\textit{En stelde hem ter voyagen curt naer dien:}
\textit{Ons edel Keyseren met flinnen liën}
\textit{Lagh een mile van daer ter vulder armeie.}
\textit{Alzoodt gheproponeerd was moest ghefchien}
\textit{Den Cuenijngh vand hem in \textquotesingle{}Keylers galeie.}

\textit{iiiij.}

\textit{\quad Hier was minne, vrindschap ende accoord,}
\textit{Zy embrachierden elck anderen dicwild vaste:}
\textit{Onder hem beeden sproken zy menich woerd}
\textit{Tot dat de huere van scheedene paste.}
\textit{Tsanderdachs vand hem den Keyser te gaste}
\textit{Teyghermorte by Cuenijngh én Cuenighine,}
\textit{Daer tooghden zy elc anderen by naturen lafte}
\textit{Dusentigh vaud vrindschap ende minne.}

\textit{\quad Summa: verblijd u ghy vlaenders pallays,}
\textit{Den xv. Iulij der maend voorleden}
\textit{Naer noene, was ghesloten den paefs,}
\textit{Daer alle desel landen by commen in vreden.}
\textit{Hoord wat dese machtichste princhen deden,}
\textit{Elck daer van anderen een iuweel ontfijngh}
\textit{In teecken van broedersecap inder eewicheden}
\textit{Staken zy an de handen elck anders rijngh.}

\textit{Dus}
VAN ACHTEN.

vij.

dus schieden Zy met minen eerlic en tamelic:
Peinst hoe hier Gods gratie in heeft ghwrocht.
Delen paeis es ghchloete õderlijnghe minlamelic,
Nooit vreemd man en wassor toe versocht,
Chelijc Symeôn inden gheestwardt ghebrocht
Ten tépel, õ Christu in zyn aerm en te hauwene
Tsghelijcs wart den Coõc in den gheest bedocht
Om Caerlen onzen edelé Keyser te schauwene.

vij.

defen paeis passeerd alle paeisen ind beleen,
Groote aefftie, was cause vander diligentie.
Laban ende Iacob sloughen paeis op eenen stee,
Maer daer was van woerden groote contentie:
De Gaboñiten met loosfer inuentie
Verdulden Iosue, die veel steden wan,
Van Lisias, makick ooc cleen mentie
Hy maeckte paeis met Iudas als verwònen man.

viji.

Jonathas minde Dauid, chelijck zynten vader
Met vierigher herten, them waerd beuaen,
Dies sloughen Zy paeis ooc, beede te gadere
Maer twas ter subtijlder caufen ghedaen.
Defen paeis rijft uut een ionstich vermaen,
Vvát hier heiftgwrocht tsghefts õspiratie bloot:
Allmen den grond, hier af, wel wild verstaen;
Cause efficiente, spruut uut Gods gratie groot.

By
By zulcken laedt ons employhieren ons zinne
Ende doen ghelijck dat ons Salamon raedt:
Al vueren den heere vreezen en minnen,
En deelen den aermen die zyn beschaedt.
Dinen even kersten meinsche niet en verdmaed:
Bemindt uwen viand, tallen termijne,
Zo werd u schuere vulhandigh en verlaedt:
En u perssen, ouervloedigh vanden wijne.

Den edelen paeys, daerwy afspreken,
Zal elcken zynen wille laten ghebueren,
Niet in de weereld en zal ons ghebreken:
In dien wy naer Gods liefde spueren,
Alle diyngh sal commen tonzer kueren
Zeer habundantelick, zoot goed es te wetene.
God heeft ons ontlooten des hemels dueren:
Het sal hemels brood reine om elcken te etene.

Elc werd nu weeldigh en van qualé ghenefen:
Vvaint Gods Paeis, dats defen, dit al vermagh.
Saturnus gauden eeuwe werdts nu verresen,
Niemend en zy vernaerd vuur hand gheslagh.
Lof zegghen wy u heere, zeuen waerf elcké dach
Lof moeten wy toe schrijuen u alder meet.
Lof paeys en paeysmaker diedt aldus verlagh.
Lof Vadere, Lof Zuene, Lof Heligh Gheeft.

Item
Item Baladen, Referein, de neghen 00.

i. O wijeheid, Üte hoogghsten mod ghesproepe!
Veruangelhende alle zaken van hende thende:
Sterckelick disponerende, wießer es besloten
Onder den hemel, en bluscht elcks allende.
Vvy eermey zondaers als ziende blende
Bidden om dyn hulpe ter laatifer noot:
Verleend ons wijeheid, tons er fonden emendede,
Ende wild ons bystaen in de heure der doot.

ij.

O Adonay heere blussencher des thorens!
Ende leedsman vanden huze van Israël,
Die u Moyse vertoochhde in de vlame des dorées,
En vp de bergh van Syne, geaft dwettich beuel:
Comt met openen aermen, verloft ons snel
Vá den viand, die op ons doed menigh enexploot:
Leed ons talder dueghd, blussench ons ghequel,
Ende wilt ons bystaen in de heure der doot.

ijj.

O wurtel van Iesse, trauwe alder trauwen!
Die sfaet in een tecken van alle persoonen,
Op wiene alle meschen haren mōd zullē hauwe
V vië de heidenē bidde zullē zōder ieghe crooë.
Ghy zijt die goed ende quaed zuld loonen:
Vvorteld ons in dueghdē, ons zōden zyn groot.
Pooghd om ons meldadighs cas verschoonen,
Ende wilt ons bystaen in de heure der doot.

O flue-
O fluytel van Davud, onzer alder behoet!
Sceptre des huus van Israel en ontganghenesse,
Die ótdoet dat nieméér fluut, en fluut dat nieméér
Vvy hebbé naer u so groote verlaegenesse: (ótdoet
Comt loost de ghebondene, vter vanghenesse,
Viens zondich herte es veel zwaerdere dá lood
Ontfluutt ós die zitte in tscaerker verstragenes.
Ende wild ons bystaen in de huere der doot. (f, v)

O Oost ende schijnslele der eeuwigher lucht!
Zône van Iustitien, die nêmermeer zuld vergaen
Côt beneemd ons der hellen anxt ende ducht,
Verlicht ons die in deem streenessen fitten belaen:
De schauwe des doots haudt ons ghevaen.
Al ons hope es thuwaerd wy kennend bloot:
Dies bidden wy dat ghy ons helpt beraen,
Ende wild ons by staen in de huere der doot.

O Cuenijngh der heidenen en haerl. begeerde!
Ghy zijt den houcsteen die de tweemaekt een:
Côt loost die ghy gheschepen heb và van eerde,
Den Scepper mach qualic và zyn scepsel scheen:
Vvy zyn dine onderfaten, wild ons zoo beleen
Dat wy niet en breken dat Moyses gheboort:
Vergheest onse zôden als des houcks rechté stee,
Ende wild ons by staen in de huere der doot.
O Emanuel, die ons wet gaeft en ghebod,
Verbeidijnghe der heydenen en haer Saluatuer,
Cıt ons behauwen ghy zijt ons heere, ons God
Noode laedt den vader zyn kinders ind gheteruer.
Vvy zouché dijn barmherticheit en ghe¢ rigidur,
Ghy zijt die noit gratie buter deure en floot.
Vvy bidden u slaeckt ons delicuhues erreur,
Ende wild ons bystaen in de huere der doot.

O twisselighe Thoma! Gods vriend vercoren
Vvien wy alle eeren eeuwelick als heden,
Duer Christú die ghi hăadelé, sien mocht en horé
Vvies wy vermueghen met innigher beden,
Supplieré dat ghy onsen God ter hoogfter stede,
Vuer ons bidt, dat wy schuwé den helsché cloot
Om elck anderé hier boué te vindene met vredé,
Ende wild ons bystaen in de huere der doot.

O Maeghd princeffe bouen alle maeghdé rjcké
Ghy gaet Christú baersen, hoe es dit gheschiët?
In zuuerheit en vandmen nooit dijns ghelijcke.
O Dochters vá Hierusalé en verwödert u niet,
Dmiisterie es Goddelick dat ghy fier,
Mijnz kinds diepe gratie hier tuschen schoot.
Vvy bidden u Maria, die nooit zondare en liet,
Vvilt ons vane draghen inde huere der doot.
Item van achten ondersleghen, Op d’Astrologie.
Alsteerstwaerf sciep al, God godesdelic bedacht
Onder andere den meinsche ende thirnament,
Gaf hy elcken proprietie ende macht,
En den meinsche maektte hy bouen al potent:
Onder zyn subieftie zoo elcken es bekent
Syn schapen ende orffen, voort alle dieren,
Hy schiep en maektet al, dlam met tservent,
Dus doet God alle dijnghen by mannieren.

Dé meinsche diedt ter weereld al mach regiere
Es onderdanigh van dies de planete riet:
De planeten moeten haer huizen aeyhieré
Influentien en cirkelen, en die God, hogher niet
Den calculant by experientien, siet
Vten aftren vele diueersche alteratien,
Tripliciteiten en reuolution maken debediet,
Mids aspecten, coniunctien ende exaltatien.

Dat hoogheit ende macht hebbé de costellatie
Ouer Gods creaturen naer tsonijnghs vraghe
Blyckt verre ende naer te menigher spacien,
Zonder heet en caud naecktte ons alle plaghe,
Dies schijnd de mane tsnachts, de zóne by daghe
Zy temperen elck anderen zoodt claer es befeué,
Vvinter ende zomer cómen bider aßtë behaghe,
Anders worden alle vruchten verdreuen.
Zonder heet en cauten magh niemend leuen,
Ghetempertheit alleene moet dlichame voen:
Ende dit al cuenen de planeten gheuen,
Naer dwerck der astren veranderd slaeyloen.
Diueerscheit der eleméte naer Dorotheius fermoé
Maeckt diueersch wedere, zoomé vindt eenpaer:
Den landman ende schippers dit wel gheuroen,
Iugierende toecómende weder doncker of claeer.

Dit tuughd Ptholomeus segghende vuer waer
Dat de zonne metter lucht weerckt op elk lijf.
Haly leid volghende die sentientie naer,
Dat de sphere des viers mids tsluchts bedrijf
Veranderd wies op deerde es zóder staint of blijf:
Voord segghen zy beede saulue haer errueren
Dat tvolck,ia stóme bee mast duer der sterre motijf.
Veel zaken voerweten langhe eer zy ghebueren.

De zóne in Aquario (ic en wils niet cótelueré)
Maeckt reghen ende vuuchticheit bouen maten:
In cancro, can zu de wateren schueren:
De mane in een wonde zynde en sal u niet bate:
Mercurius maeckt raedfliën: Sol groote prelate:
Saturnus waghenaers en Venus amoruelaheit:
De mane maeck wit volc: Saturnus zwart verwa
Mars rooolien, naer Fermicus studiuelaheit. (te:
Princelick Conij ngh vul der coriuesheit,
Naer het teecken daer elck in werd gheboren,
Daer naer crijgt hy simpelheit oft orguilleusheit
Ende es scoone, leelick, versteken, oft vercoren,
By dat zy lien segghen zoo wy hier horen:
Maer niemētē wille op mijn dicht te zeer rōme,
Vvies wy ghefeid hebben van achter tot voren
Sōder twijfel tmoet al vāde ypperfē heer cōme.

190 Ghy iōghers die in dees nieuwe cōst vermuudt,
Hier werd u ghebundt by exemple evidentelick
Dat ghy wel ga slaet hoe dees snēde luidt,
Hoe elck dicht beghind ende hoe dat luidt,
Al deen uit dandere experimentelick:
Als fraeyaeards wild dit volghen gentelick,
Hebdy goed herte u zal goede ionft leeren:
Ghy hebt uwen formulier uuer u presentelick,
Doet naer ende wild u nærfīgh ter const keeren.

191 Nu zuldy den goedens kinders gheslachten
Ghy ionghe drachten ende weten my danck,
Dat ic balade wijs om dijns lasts verslacht en
Verguoghd hebbe diuarsche sneden van achtēn,
Ende daer af verclaerst cours ende ganck:
Dees baladen dichtmen op de bacck
Alzo wel als elders zonder vele te rouckene,
Als word ghy beuangelhen met Bacchus dranck
Ht termen en zijn niet verre te souckene.

Vele
192. Vele deser Baladen stellick wijds en sijds,
Niet min vul profijts, profitigher dan tgheld:
Om dat ghy lien hebben saudt veel berijds,
Vele occupation ende vele iolijts,
Om volghen de exemplen vueren ghesteld:
Om dat ghy hebben saudt een spacieus veld,
En vinden hier een simpel, en daer een stranghe lesse:
Met elders te zonckene en werdt ghy niet ghequeld
Hier mueghdy blusschen al u verlanghenesse.

193. Meesters die des const eens deels vernijghen,
Bewaren haer dijghen ghecoerd, ghestopt:
Langh waerd eer de ionghers iet ontsijghen,
Vvant zij en laten hem lien niet ontsprijghen,
Ende en gheuen nietd, hoemè rond omme heliën tropt.
Haren boezem es zoo vaste toe gehintegr
Dat zij niemand en willen haer doctrinen doceren:
Sy en hooren niet watmer buischt of clopt,
Daer om willick u lien metten minen stofferen.

194. Nieuërs met en mueghè de Ionghers bet leere
Dan dat zij hem keeren tot elcks compositie:
Veel lesen sal hem lien de const vermeeren,
Dies moeten zij alle Facteurs wel eeren,
Ende en draghen niemand sinistre suspicio.
Dus gheuic u lien ionghers thuwer officie,
Oodmoedigh te fine, dwelck elcks aduüs greid:
Vvant den leerare tuunghd om schuwen dit vitie,
In boouerdighe ziele en quam nooit wijsheid.

Giiij. Alzoë
102. BALADEN VAN VIII.

195. Alzoo dan ghy leerlinghen, op spruten ende wicthe,
Vvild ghy u hier in stichten, ind vroie niet lackelic,
Ghy en hebd gheenderande ghereeder dichten,
Noch die uren anerbeid meer verlichten,
Dan dese want zij hem voughen packelic.
Een wel ghevrucht deegh es altoos backelic,
Vuer tqualic ghevrockte om tswijfs vervrooyen:
By dien, om dat ick vand zoo ghemackelic,
Dichte ic dus t'vonnisse, van Pariz, van trooxyen.

196. Op dees snede mueghd ghy ten wille maken
Allerande zaken (maer neemd in dyin beghin raed)
Dialoguen, uut roupen, charten, spraken,
Voord al daer t volcks herte naer magh haken:
Twerp goed als dijn voordstel aldus in gaed.
Om dat mijn concept ende minen zyn staed
Te volghene roemighe goe mannenn begheerte,
En fortune altoos naer der ionehrs ghein slaed,
Vvillic tooghen de Baladen mette fieerte.

Baladen mette fieerte, Charte.

j. Alle loore gheeften weest nu verhueghd,
Antierd goede vrugeh, als vrien met vriendéine,
Hoord wat u den Conijng vader bloyeder iuengd
Ontbiedt, ende bidt uutionstigher minnen.
Rijekelike prien t'nnen teneele binnen,
Zuld ghy ghewinnen vvild hem niet swikelic salté
Eerbaerlick mueghde exerceren dyn zinnen,
En om dat ghy niet en saudt baerklikelic dwalé
VVild rethorikelick talen.
METTENSTEERTE.


iiij. "Vvie in vaetéauod uut goe vruegd werd ghe Om elcs verbliyen vroylic bouen freuen, (lien, Om zinen prijs cómen achter noene ten drien, Eenverdichst, vremdst, zotst, zulc als daer mach à Een half vat vleghel most tal hy beleuern, (cleue Mids potte en drác mach hi dà manierlic driijké Tlaterdaegs loot, ten viij. wilt blafœn ouergeuë Vuer noene, om copic laten wilt ooc fierlic diet- Ende u ionst ons chierlick schijnken.

iiij. "Besouckt ons al vueren ghy Paxvobianen, Vvild swareid spanen, tsfruegds vanen òtp卢ut Kerstlauwieren comte ooc vruueghd vermanen: Camers van buten goe ionst in u beluueft: Ghefelscappen, en wijcken ooc, die sid en duuē Vvul melacolien met die des droufheits zinvoen, Côt met trömelen en volck zeer wel ghefruuft, Vvanneer ghy lien zuld naer al zulck ghewin Vvyen fullen u niet min doen.

G iiij. Nie-
Niemend en wille buten fine officie gaen,
Nooch sinistre suspicie laen, naer dwel betamen:
Alle dijghen laedt in ons dispositie staen,
Haudt de huere ghesedt die wy vueren namen:
Dees conste schuud tot harer vramen
Schimp en vilonye, als al ommge gheblâmeert fel,
Vvachtte u het ware deser conster blamen:
Alle faueuren hebben wy ghepostponeerd snel,
Ende adpeel ghereferueerd wel.

Andere ghelike Baladen. Vandê Chyrurgiens.

Spiegheld an myn dicht ghy Chyrurgiené
Die elcken dienen om God oft om gheld:
Een zake moet ic u liem vercombienen.
Daer menigh meester met es ghequeld.

Een meester Chyrurgien zo hier werd ghespeld
Heeft viere aensichten, ghedaenten oft figueren,
Elck aensichte dieueerlach zoo hier werd verteld:
Dus steeckt hy hé zeluen als doet hy schoô cuere
In vele auuentueren.

Zyn eerste aensichte es Gods ghelijck:
Een churgien zonder zwijcke es als God bekent,
Vvâneer de ghequedste waend cómê te versijcke
Duer smerte zynder wonden eî zwaer torment;
Alzo laen als den meester hem comt ontrent
Dijnckt hem God cómende ueter hooghster zalé,
Mids dat van hem ghesonde wacht te den patiêt:
Zo en mochte hem God niet bequamer gshedâ
Vten hemelschen palen.  Zyn
METTEN STEERTE.

iii. Zyn tweeste æelschijn es linghels gesichte
Alzoo ghy in dichte hier hoord ghewaghen,
De ghegriefde beleit zyn ghesontheit lichte
Als ghepasseerd zyn het hoe vele daghen.
Gods vidimus es duere als stremme zyn plaghé,
Vuer een linghel siet hy dá tchurgiens presentie,
Hy beleit dat zyn wonden zoetelick draghen,
En vindt hem vry mids tmeesters diligentie,
Van des doodt sententie.

iii. Tderde gesichte es daelschijn vá dé meísche
Ontenent zyn wonden en beleit hy niet stuers:
Hy vindt hem gheneelen wel tzynen weinsche,
Thuus nauwe ghesittende een derde huers:
Hy eedt ende drijnckt wat zoets wat stuers,
Niet es hem verboden van dan voord an:
Hy gaed op en nedere met zyn ghebuers,
Niet meer op hé passen, daer hy ghesontheit by
Dan op eenen aandere man. (wan.

iv. Tvierde aenfichte es troeigne vádé duule:
Den patient es gheneelen van al sinnen toren.
Hem en rouckt hoe eerst bedorfuén was tluële,
Tstaet tzynent al claer ghelijck te voren,
Zynen meester en magh hy sien noch horen,
Vvaer hy comd hy schuud hé dé wech eépaerlic:
Vreefje vá gheld gheneé weerpt dácbareit verloré
Vuer hem sâghé hy liefuer commen veruaerlick,
Den viand baerlick.

Dus
106. **BALADE VAN VIII.**

[i]. Dus kostighe chirurgienen edel van dagen,
Tooght alle ghenaeden laedt dueghd u ancleuen,
De siecke ghequeste wild wel beraden,
Baerd, tooght, ontdeckt de cuenste verheuen,
Vve excellentie doet de zulcke leuen:
Maer ledt op dwoord van vueren wijds en zijde
Vald eenigh zulck pacient u beneuen
Draeghd in tijds suerghe schuud veel verwijds
En neemd arties in tijds.

= Andere ghelike, Op de Penne. (=)

[i]. Studievse gheestte principael ioghe kinders,
Der letteren beminders en quill gheenen tijd:
Hoord van scrietueren dalder eerste vinders,
Den huerbuur vander penne ende ooc tproijd.
Te wylen ghy iongh ende luftigh zijd,
Vvild dinen aerbeid alzo verstijfuen
Dat ghijs in dyn audde en crycht gheé verwijd,
Vvild ghy onder heeren met eeren blyfuen
Leerd leten en scrijfuen.

[i]. Vie leven en scrijfuen can bee te samen,
Vverdt man van samen tzynder grooter glorien
Vuer niemend ter weereld en darf hy hé schamé,
Maer werd mà van namé teeuwigher rememórie.
Bible,alle vvetten,diuereiche historien,
Mach hy verhalen als de ghepréfene,
Tes al vaast binnen zynder herten ciborien:
Ende dit vercreegh hy als de gheréfene
Met schrijfuenes met léfene.
Mettensteerte.

iii. Die dit niet en dan moet stuppen en nighen, Duucken en zwichen daer andere spreken, De vuer sprake en magh hy niet ghecrighen, Elckerlyck zal hem metten voeten steken: Dus ionghers lost u uut dees ghebreken, Leerde coist va scruene met dese eerst begosté: Alle consten hebben ooit dees const betweken, Dees conste die vvy prisen met reinder ionsten Passeerd alle consten.


v. Ons auwers hebben dees cuenste vonden Quer langhe stonden en menigh honderd iaer: Mercurius quintus naer Diodorus vermondend Vand eerst de letteren in Egipten dat vvaer, Cadmus drouchere festhiene daer naer In Gricck, die hy zelue fantaseerde. Melicus vanter viere toe alzoodt bleec al claer: En daer toe Palamedes als mé Trooyé destruerer Noch viere ordineerde.

Hermip-
BALADEN VAN VIII.

vij. Hermippus vand eerst de grammarie:
Dedel Poëtrie en slough Orpheus ghee fwiếcke:
Tubal vand eerstwaertuen de harmonie:
Philosophie hief Socrates uten flijcke:
Mercurius vand eerst de Re theorike:
Musike vand Amphion niet om verhabelen:
Apollo vand der medicinen practike:
Hesiodus vand de intricate parabelen:
En homerus de fabelen.

viij. Chyron vand eerst de chyrurgie van verré:
Lycurgus zonder merren de politie vand:
Abraham vand tkijken in de sterren:
Moyse langh eerst der métren verstand:
Alle desé schreuen ditte metter hand,
Met letteren ghefigieryd om ons behoedfle
By diueersché qua diueerschelic dees cöft int lâd:
Vvies nu gheleerd es, al Adams broedsfle,
De penne gaffvoedfle.

viiij. Anaxagoras zoo Polidorus doet besouck,
Schreef den eersten bouck metter hand diligent:
Ind duutsch land eenen Pieter coraiues en clouc,
Vand eerst de Prente ende datrament:
Duer al dit zyn ons veel zaken bekent
Principael de seuen cöfté die mé leerdt in scholé:
Had gheescriste nooit gheeweest ős verstâd waer
Eû dusentigh dijnghé zyn ons nu beuolé. (blé:
Die weren verholen.

Dus
METTEN STEERTE.

ix. Dus hooghers en quist uwé tijd niet te zeere
Doet de penne eere zonder eenigh traghenn:
Leerd lelen en schryuen volghd dese leere,
Ghy zulter groote eere met beiaghen.
Men feid de conste es goed om draghenn,
Vind u met alder neerstieheit bestouen,
Diligenteerd, zo zuldy op curte daghen
Zoo leeren mids hulpen van God hier bouen,
Ghy zulles u belouen.

Ander ghelijcke, Van smeinschen val.

j. Hoort ghi Gods scepstele tot uwé weinsche
Al myn enarratie werd vul van dueghden:
Adam onfe vadere ende eerste mensche,
Vvuede ind Paradijs tpriëel van vruighden,
Daer hem duften rande zaken verhueghden,
Van ghebreck of druck en watter gheen questie:
Sine hoghe personage vul bloeyender iueghden
En mochte belet doen gheenrande moestie
Dan tviands suggestie.

j. Edelick gheschepen subtijl ghenatureerd,
Rijckelick was hy met Gods gauen verschoond,
Excellent bouen alle mannen ghecreerderd,
Met alle wel rieckende blomkins gheloond:
Met glorien ende alder eeren ghecroond,
Verchiert met vruchten int luftich veld,
Vulmaeckt noit scoöder mâ nieuërs in ghehoöd,
Ende boué zyns sceppers wercken met gheweld
Vveerdighlic ghesteld. Dus
Dus was hi verchierd duer Gods zeer rijke
Quervloedighlick va alle ter zeluer spacie, (lesse
Te meer duer zyns edels scheppers ghelijckener,
Metten Iinghelen was zyn contuerlatie: (ie,
Met tf hemels eercracht hadde hy recreatie:
Hem dochte dat nêmermeer en zo verkeerde eca:
Maer hoouerde verighough dees contemplatie,
Den bloed en verstond niet om zyn verlœere ras,
Dat hy in eeren was.

Tserpent benam hem zin en memorie,
Duer de brooschheit van Eua zoo elc mach wele:
Hy verkeerde dese onspreekelike Gods glorie
In ghelijcke van een calf datmen hooy liet eten.
Gods ghenoot te werenie was zyn vermeten
Duer de inspiratie van dnidigh Tserpent,
Op zyn schoon huulfrauwe was hy zo vervelfth
Dat hy duer daccord van zyns selfs consent
Vvas fiende blent.

By dien ic in Bernhardo ghelesen hebbe,
Dat dbrood der Iinghelen vier alle spijse goed
Gheworden es hooy gheleid in de crebbe,
Ons vueren ghefteld ghelijc men calueren doed
Vvât dword es vleesch wordé duer tsgheests ood
Eân alle vleesch es hoy zo de òpphete toogd. (moet
Och Adä eerste vader verstâdich wijs noch vroet
Ghy die vuer allen mannen waerd verhooghd,
Hebd ons allen zeer benooghd.

By
METTEN STEERTE.

vi. By dese transgresse ons te wel ghebleken,
Daert al om moet fieruen dat weet elck plat,
Zydy ghy te rechte by den meinsche gheleken
Die in de roouers viel ghwondt moe en mat:
Dees meinsche reisde van Hierusalem de flat,
Daer tvisioen van paeyse by es te verstane,
Dats uten paradide ende tf hemels ghewat
In hiericho, welc woord wy in t'sweerelds bane,
Interpreteren de mane.

vii. De mane gebreckigh, beteeket ghebrecc en
Alzoo by haer eclipten claeres beleue: (dagier,
Alzoo zidy ghy ghecommen hier
In misierien en tgebreck van dit aermee leuen:
Gods contemplatien hebt ghy begheuen,
En russte die u toe gheleid was int paraidijs,
De hemelsche zaliheet was u toe ghelcreuen,
Ende koerd de eerdiche weelde vuer dijn aduijs,
Ghy en waerd doen niet wijs.

viii. By uwen sculden bedoerfd ghy ons allen,
Simpelick verleedt ende qualick bedacht:
Ende zijd rampsaligh in de roouers gheuallen,
Dats tleggene in der helscher ghoeffen macht:
Vuer deeuwigh light koerdy den dockere nacht,
Hu ftekende onder der tentatien tempeesten,
Vuer eeuwigh begheerdet ghy lijdenende pacht:
Vuer blijfscap vvidit ghy drouf heit vulleesten
Onder de boose ghoeffen.

Deh
Deze hebbé u beroofd by dijns selfs inuoertie,
Mids hoouerdi in u vaft beclijsuende:
Tcleed van onsteerfulichich en van innocenticie,
By fraudulentien dat van u verdrijsuende,
Vwelck cleed, oost eerste stoole wegh blijfsuende
Bekent dat ghy naest waert als u bedeersfelicheit,
Tserpent hild u zinnekens onderkijfsuende:
Ende vuer de glorie van eeuwigher eersfelicheit,
Koerd eeuwigher steersfelicheit.

In tceeké van dien om onzer alder bequelle,
Vuer onsteersfick cleed duer tviands pieren
Staeckt ghy an u lichaem een habijt van vellen
Dwelck men als noch vlæht van doode dieren:
Ghy die dit hoord wild u hier by scholieren,
Ghy moedt met Adá sterfué als diet vá hé heeft:
In alle dine zaken wilt God obedieren,
Hadde hy tgbod niet verbroké en daer af ghe
Hy hadde eeuwigh geheelest.

Zidy ontruff oftse maeckt ghy onvrede,
Oft mach u twysselighen anxt gheraken
Om dat ghy begruten moet dat Adam mêsdede,
Men fæl u den rechten keest doen smaken:
Adam vwas figueré van toecommende zaken,
Duer hé de dood op ons alle zonder ghena quà:
Ghelijck men in den vvinter alle fruitt fier wake
In zyn vvortele dwelck zyn bloeissel spa nam
Alzoo vvaren vvy in Adam.

Düs
VAN RETHORIKEN.

Dus wilt iedere op zijn weerselts spruit Hoe edel, hoe rijck, hoe lustig, hoe soone, als eene, ghelijck een bloeme, zuld ghy uitt bloeien Verdelewen en sterue hoe ghy u maeckt te noone Den tijd die u gaf, God vanden throone Zonder meer en nauwelijcks mueghdij vul cheinse: Hoe machtigh, hoe weeldig, hoe get va perloone Vader dood en mueghdy adpelleré noch deinsen Vvild hier omme alle peinten.

197. Dit zijn u patroonen om u wel beraden Van gheesteerdte baladen, niet zeere gheeseerd: Doet naer, ende volghd dees zelue paden, Trein der rechter const sal ic hulien raden, En neemd in ghenaden hem die u instrueerd: Dees snede hebbie eerst gheexalteerd Als hier aef vermeerder, ic mijn denoor strijcke. In dees snede myn herte vertuibleerd, Hier in dichte ic myn baladen van Doornijcke.

DE CONST.

199. ❄ Baladen oorslieghen zoo wy vueren laghen
Mueghen steert verdraghen, aander zelden of niet.
Hier op moetie u lien een last ghevalghen,
Vvild ghy dees snede dichten om u behaghgen:
Packt wel dijn laghen, gheeven aerbeid en vliet.
Maeckt dat den steert wyveraende bediet
Furniere, of ic zal u dicht vuer een cageaen:
Vvant als een bende zijn premissen anset,
Dan zal een rethorike altoos wel af gaen.

200. ❄ Tot deser snede niet om vergenten,
Legbd blyde talenten, met grooter affectien:
Hier in dicht vry edel croonementen,
Aentuven, sabelen, incidenten,
Triumphen, torenyn, louen, elettien,
Sublimation commen ooc onder dees protestien,
Met gadders intreyen ende zulck sorteversel:
Hooghe weercchen voughhen hem hier in subietien,
Maer wies ghy dichtt hebt goed fundeersel.

201. ❄ In den steert van des baladen voorseuren
Mueghd ghy anders leuen, in dient u zoo smaeckt,
Den vullen zvier mueghdy hemlien gheuen,
Laedt den steert vulle reghel ancleuen,
Zo hebt ghy van neghenen Ballade vulmaeckt.
Dees snede van neghen et der ick om hebbe ghevaect,
Alzo wel als vâ achtê mueghdy mids praetike leeren
Reverein wijs of anders, mids dat ghyer naar heaect
Vvilletck my tot abzulcke rethorike keeren.

❄ Balladen van ix. Minnebrief.
Blomme bouren alle blommen mignoort,  
Vveerdts,excellentfs, int herte binnen,  
Mijn liefde es thuwaert zoo uutnemende groot  
Dadt niet en es tusschen my en de doort,  
Zoo valt hault ghy bedwellemd mijn zinnen:  
Icen weet wat laten ofte beghinnen  
Duer tzwaer pac van minnen, in ttwerelde grue  
Dies wildic wel mijn liefste, 6 tvruegts ghewino  
Eeuwelick wegh met hu leuen en steruuen.

Ic hebbe hu gheuolghd zeer langhe stonde  
In duegt in eeré, om mijn schoóheyt uut ghelefs:  
Menigh woord ghesproken metten monde,  
Zo dat my Cupido gaf zulcke wonde  
Dat icks binnen langhen niet en fal ghenefsen:  
Zoo inwendigh es my tviergherefsen  
Duer dyne liefde onvulpresen, om myn bederuen  
Dat ic wel wilde scoon herte by desen  
Eeuwelick wegh met hu leuen en steruuen.

Schoóder en rijcker en begheerick gheene  
Als mocht ic behuwen gheheel Crefus icat,  
De weereld te wille hebben, groot ende cleene,  
Mijn herte staet op uwen persooon alleene:  
Dijn wesen reene prisick vueral dat.  
Dele brief heescht ádworde, weder scrijft ós wat,  
Rein maeghdelick vat, laedt troost verweeruen:  
Vvant duer liefde wildic wel, ghefeid al plat,  
Eeuwelick wegh met u leuen en steruuen.

Hi. Prin
REFEREINEN.

iii. qPrincessse passerende alle rieckende gômen
Daer myn weluaert aë hâgt duer den troost zeer
Na dat ghi mi behaegd boué alle blômen (crâc,
Ghy weedd wel tmoet eens teenen hende come,
Eens feins oft anderfeins, ende dat eer lanc:
Dies biddic om curtijnghe schoô aenschijn blâc,
Vvild minen druck minderen en verkeerfuen:
Vvant vuer al wildic wel waerd uwen danc,
Eeuwelick wech met u leuen en steersfuen.

202. qIn lettel reghels bestunditen cleen verstand
Het blijckt an den band van dien als beden,
Nochtans heetent hier Refereinen ind land
Van seuen,achte, neghene,ghemaect vuer dhand,
Daer men stock refereerd naer refereins zeden.
Van neghenen vinddy hier ander sneden,
VVildy volghen mijnder baladen treinen:
Allerande baladen zijn nu overleden,
Nu volghen van thienen clausen en Refereinen.

203. qLettel refereinen ooc maecktmen van thiene
Zoo ghy hoord vercombienen, waer en certeinigh,
Vvant zy ter materien niet wel en dienen
Om te exercerene substyle ingienen,
Ghelijc vueren vermanghen zij den zin zeer weinigh:
Als crighdy materie delicat en reinigh,
Sy en mueghen redenen, verstand, noch causen dooghê
Zeidicker nochtans niet af dat ware vileininigh,
Dies willick u sneden, refereinen, en clausen tooghent.

Hier
VAN THIENEN.

Hier naer volghen dierersche soorten
ende sijden van Refereinen, ende
eerst van thien regulen.

j. God spreeckt.

Virjngaerd, dy plant hier Gods helighe hand,
Vvaer af Ezayas teghd breeder verstandt
Ind vijfste capitel zijnder prophetien,
Duer mynen mond lecruende:
Hier stellick hu ind vetste der Oliuen land
Opende vruchtbaersten cant die ick ieuers vand,
Mijn herte zulde vruergehellick verblien
Zidy wel becliuende.
Tverstand der weereld al, makick hier blijuende,
Ghi wreelt zynt de wijngaert dieic plâte recht nu
Draegd goe druue wildy ick laedt in u staen. (faen

\[1\]

Virjngaerd, ick plante dy begherlick en schone
Om myn lieffte kindt talder dueghd gewone,
Metgaders inspiratie des helighs gheeft
Die met ons haudt ghebod.
Vvy zijn drie, al een ten hoogtsten throne,
Alle drie nochtans diueerisch van persone,
Ende alle drie te eerene in een vulleeft:
Vvante een warachtich God.
Dus plantick u hier als weereld vuere een slot:
Siet dat ghy nieten moet ind hellich ghelspu bae,
Draeghdt goe druuen wildy ick laedt in hu staen.

H iiij. Vvijn-
Vijngaard ghij zy het de Israelische natie,
Ende van Iuda de hoghe generatie,
Iongh ende aud naer Elayas schreeu
Syn de spruten lude en stille,
Dus sprutende bloeseme, in midden der statie
Stichtie eenen torre, dats vaste gratie
Tquaed te wederstane, hoe wel ic hulien gheue
Vwen vryen wille.
Eenen tuun vluchtig, vry van gheschille,
Dies hu te min magh den helischen gru flaen:
Draeghd goe druuen wildy ic laedt in hu staen.

Vijngaerd dy ouffenic metten verhueghden,
Vut dy kiesick steenen, dat zyn alle dueghden;
Hu plantick werdighlic als tweerelds huus,
Vvant hu exalterick.
Hier makick een persse vul hemelscher ineghden
Daer wy in perssen sullen verauld met vruegdé,
Contemplatiuelic dat zoete veriuus:
Hier omme laborerick.
Hu minnick ter dood toe, hu accollerick,
Mindt ghij my niet zo sal dy thelsche schu vaen:
Draeghd goe druuen wildy ic laedt in hu staen.

Hier na volghen Refereinen
van thienen.

Refe-
VANTHİENEN.
Refferein van thienen, Anders seude.

j. Chrifter spréeckt.

Myn volck wat hebbick teghen u meeldaen?
Hoe haddick dyns mueghen meer gade flaen,
Dan ick ghedae hebbe (zoo tuhge de transcripte)
Totten dagh van heden?
Ind huus van suuitude waerd ghy gheuaen,
Daer hu Pharao deerlick hild belaen:
Ende ick u God leedde u uut Eijpten
Ind land vul vreden.
Daer moestick dy naer myn goddelicke zèden,
Mids zeer nauwen keer voen:
Ick hebbe u bescheermde lijs, led, ende leden
Vvat mochtick u meer doen?

Veertigh iaer leedde ick u duer de wostine,
Dyn cleeders en verfleté niet mids hulpe diuine:
Ick hild ulien vry vuur elck bewezen,
Ende en deets niet node.
Hu murmureren dede my groote pine
Hoe wel Moyfes hu verbidder poehghde tsine:
Fonteinen dede hy u lien spruten uut steenen
By mynen ghebode.
Ick hebbe u ghespiijst metten hemelschen brode,
Thuwaerd wildick zeer spoen.
Noeit en was u onteit de hulpe van Gode,
Vvat mochtick n meer doen?

H iiii.

Vvat
jij.

Vvat mochtick u doë dwelck ik heb ghelaten,
O wijngaerd, ic plandte dy uyt charitaten,
Hopède dat ghy draghen faut exellète vruchten
Dies wachte ic goen ontspanck:
Bitterder dan galle vindick dy verwaten,
Dijn druuen (als aloë niet als muscaten)
Stijncken zo datse niemand en can gheluchten:
Es ditte mynen danck?
Ghy hebt my ghelaeft met aeisine wranck,
Ende en wildet nooit eer vroen.
Myn herte lietick duersteké met een glauie lanck
Vvat mochtick u meer doen?

iii.

Vvat hebbick al leden om dyne zonden?
Ghepinicht gheweeft zo menighe stonden,
Hoe trocken die Ioden myn haer met clauwen?
Dwelck hemliën cleen verschoon.
Duer u outfijnghick duuft en meer wonden,
Zo dat myn liden niet en es om gronden:
Myn aenschijn hebben zy vileinelick bespauwe,
En my met triet ghehoond.
Duer u hebbé zy my ghegheesfeld, ghecroond,
Dat alle myn leden teer bloen:
Met dueghden heb ick al dyne quaed ghehoond,
Vvat magh ick u meer doen?

Vvies
Vvies ick duer u hebbe ghedoleerd,
Hoe my de Ioden hebben ghetormenteerd,
Vvies my gheschied es hoe zwaer verstranghen,
Ten es my niet leet.
Myns wils ende gheerne hebbickt ghesuifineerd
In recompenfen ghy doch van zonden cesseered:
Niet el dan dancbareid en wil ick ontfanghen
Vuer myns loons beheet.
Niet langher voord an' en wild in dyn bescheet
Den fondighen weer broen:
Om dy tontfane hâghic met opené aermé bereet
Vvat magh ick u meer doen?

Ander snede van thiénen. Een clause.

Gheliijck de Tortele druckigh laminateerd
Onder des Populiers coel beschauwen,
Als den landman vruéghdelick ghemooueerd
Haer iongh'kins ótroost en waendse vp hauwé,
Zupijpt, zu slaeght, den fangh es vul rauwen,
Gheenrande vruéghd en magh'fe vermaken:
Zulk es damorues in tverlies zynder vruwen
Als hyle niet ghelauwen en can ter spraken,
Met hem duer zyn waken ende lieuelie haken:
Verlies van lieue passeerd alle zaken.

Hier volghd een Referein ende Vutroup,
Van ander snede.
J. - Vvaer zidy ghyn Nimphen, Melpomene, Clio Phoemonæ, Micale de gheexalteerde,
Terpsichore, Canens, ende daer toe Spio,
Die ooit verhuyghdet ind vroeylick woord Io,
Vuer wiene Tubal musike institueerde:
Ghy Circe ooc degherecommandeerde,
Die metter kelen luchtighe practiken baerd,
Die songhdc dat tpaauerslele restoneerde,
En ledt gheen van al, als die hem dolorede
Côt fijngh, sprijngt, vulbrijnght nu der musiken
ij.

Vvaer blijft Chorebus, en linen nu ten tye,
Phœmius, Pithagoras ende Hiagius stranghe,
Licaön, Prophraïtus, ende Eustracius blye,
En Terpander met zijn nieuwe harmoïë,
Die eerst de choorden onderhielt met langhe:
Terdt an, Apollo es ouer langhe te ganghe,
Als die hem in Parafa, metter rethoriken paerd.
Ghilien wien ic zeer ionstigh beuangelhe,
Spoedt hu alle haerwaerd en beidt niet langhe
Côt fijngh, sprijngt, vulbrijnght nu der musiken
ijj.

Amphiô, tes noodd dat ghy ooc int verhael zijdt,
Met gaders Iopas gehebaerdt int grise:
Dé welcken (doende dé niijders principael spijd)
Op de haerpe sangh in Didoets maeltijd,
Ghelijk Demodocus dé, op Alcinous spise.

Ghy
Ghy Orpheu die de vueghels locktet văden rīfe,
Ēn int wel zijinghe by niemēd te ghelike waerd:
Ja ghy alle musicienen groot van prīfe,
Vvīld ghy minen raed doen doet als de wise,
Cōt sijngt, sprijngt, vulbrijnght nu der musiken

Thalassius, en Silenus mannien van namen
De boerdelicke twee die nooit moeder drough,
Mids Amyras, en Ariōn mochtēs he wel schame
Op dat zy hier ten tenneele niet en quamen,
Zy keerdent ter blamen spade ende vrough.
Alle andere sānghers helpt hier treckē dé plouch
Siet dat ghy dijn eere zonder verkiken claerd:
Ghy vindt hier van allen liedekins ghenough
Op noten ghefsted, naer hulier ghevough,
Cōt sijngt, sprijngt, vulbrijnght nu der musiken

Maeft u alle haerwaerd zonder langhe gheschal
Aud, iongh, groot, smal, ghy zult cōmen ic waēs:
En princelpick dien ic weinsche goed gheuāl
Robbyś, den cuenstenare bouen al,
Daer de Niphenten afhebben veel ghedaens.
Ghy en durft niet vraghen wat eīler gaens?
Die lieuer onder sānghers dā langhe piken vaerd
Vvant ghy vā alle sijngd, vlaeders, duetsch, spaēs
Inghels, françoys, ende italienaens;
Cōt sijngt, sprijngt, vulbrijnght &c.
REFEREINEN.

204. ¶ Hier moet ghy weten Ionghers ghemeene
Groot ende cleene om des aereidts verflinden,
Dat tweelfe reghels vulmaken eene,
Zoo ghy zeyc mueghd niet hier vueren alleene,
Maer achter naer noch die wild zult vinden.
Voord an willen wy ons onderwinden
Tot een andere, ende met diligentie spoen:
Refereinen van elleuen wil ik ons vinden,
Vvild ghylie de const cere en reucentie doen.

205. ¶ Voord die op dees conste zijd becuerd,
Als ghy labuerd, tsijs flicht weerek oft zwerr,
En ghy naer nieu vnedde van thienen sneed,
Vveedt datt, onder half reghels wel ghebuerd
Datter steert vald en fluudt wel eenpaer:
Exemple vind ghy ind Referein hier naer:
Vseerd dit ick raedt vruer een goe solutie,
Ghy zult der smaeck in vinden weetick vrer maer,
Dan leest van elleuen ons prosecutie.

¶ Van thienen metten steerte. Een Lof.

j. ¶ Onlanghs my vinden inder curtsen allende,
Ten tyde als ick dichtte dijns vaders legende
Petronelle schoon kerslauwe.
Ghebuerd dat ick eerst dijn virtuten kende,
Hoe ghy vanden curts gheest boete en emende
Als maerschalc en vrawe,
Het stond my zeer nauwe.

Dies
VAN THIENEN.

Dies ic in rauwe
Riep op u, mijn trauwe,
Metten curts belaeghd:
Ghy hebt my gheneisen mids dé goddelické dau-
Dies segghic dy lof te menigher vauwe, (we,
Pieters dochtere Petronelle schoon maeghd
Die den curts veriaeghd.

ij.

Pieter daposstel schoon maeghdelicke adere
Vvas hier op dese weereld u vadere,
Ghelijckmen clae auspelt.
Oeit quelde dy dé curts, dijns lijs versmader, Dieder vräeghde Titus vuer d'Apoftels al gadere
Dyen vadere dbediet.
Van diesser gheschiet,
En hachte Pieter niet,
Maer slaecte dijn verdriet
Elck discipel fæeghd:
Daer naer hy dy weder den curts te hebben riet
Ghy bleesfd pacient dies louick u in myn liet,
Pieters dochter Petronelle schoon maeghd
Die den curts veriaeghd.

ijj.

Een schoon maechd zidy hier bouen verheuen
Dus es u de gaudin croone ghegheuen
Duer dijn her exploot:
Metten vijf vroede maeghden zidy gheschreuen
Ghe-
Ghelijke meer andere die reinelick leuen,
Zullen naer haer doot.
O bloomme mignoot,
Schoon roose root,
Huwe zebareid groot,
Dijn reinicheit ghewaeghd.
Byder witter Lelien die haer ontsloot,
Onbevleëft metter zonen copareerd meu bloot:
Pieters dochter, Petronelle schoon maeghd
Die den curts veriaeghd.


iii.
De maegdē zyn Gods bruwē e Christo deduut,
Altoos zyn zy bruwen ende altoos onghehuut,
Duer haerlieder zuuer daet.
Bouen tineinschen natuere waft haren spruut:
Ciprianus feid zy zyn der keercken virtuut,
Simpel zonder quaet.
Ogh maeghdelicken staet.
Dijn reinelick ghelaet,
Alle staten bouen gaet,
Allment Gilberto vraeghd:
La felue Gods Inghehs naer Ambrosius raet.
En gh y zijn van dien schoon vrouwelick zaet:
Pieters dochtere Petronelle schoon maeghd
Die den curts veriaeghd.


iv.
Het es veel vrugtbaerde int vleesch triúpherē,
Ende leuen der Inghehen imiteren Seghd
Segt sent Augustijn,
Dan uut tvleelich ter weereld genereren,
Ende helpen tsteeruelicke ghetal augeren,
Int huvellick diuijn.
O maeghdelick i(ch)ijn!
Gheentande ghepiijn,
En mach thuward zyn,
Daer alle vruedh op daeghd:
Dijn kinders zyn vul blylcap op elcken tertiijn,
Vvel hu dan die zuuer waerd tot inden fiijn;
Pieter dochter, Petronelle schoon maeghd
Die den curts veriaeghd.

| Den maeghdelické staet heeft God uutuercore
Vuer alle ander staten, zoo elc magh horen,
Met vulmaesten crye:
Vvat va eender maeghd wilde hy zyn gheboren,
Vvaer by ghebluscht es al tsmeinschen toren,
Dats de maeghd Marye.
Dus maeghdelicke partie,
Vveesti alle zeer blye,
Dat vander maeghden fiye,
De weereld wart ontplaeghd:
Dlam Gods gaet vueren volghet elle ghye,
Ende gh yoc mede reyne Gods amye.
Pieters dochter Petronelle schoon maeghd
Die den curts veriaeghd. |
Princesse bidt dogh den hemelschen Castelein, D'ats Pieter dijn vader in deelde het raetegrein Dwelck Andriesen bestoeet, Dat hy ons duer Iesum late int vaste plein, Daer de maeghden regneren van bevlechten laste Zoo ghy ende ander doet, (rein, Ogh maeghdekin zoet. Ghy waerd in mijn behoet, Vuer der curtsen gloet, Dien menigh lettel claeghd. Vyie God te passe dieng verliest fijn iegehen spoet Ick hebt gheprouft dies lacht my zyn en moet, Pieters dochter Petronelle schoon maeghd Die den curts veriaeghd.

Refeirein van xj. Int Amourues.

Vraegt iemét wat venus es of wat zu bedrijft Als die verteeren doet tgroene metten rijpen? Venus, by dat deen end dander belcrijft, Es een furie in des menschens pijpen, Die elcs zin zoo vertuffen can, perslen en nijpe, Verduwelde, verhoedt, en verzott can maken, Gheen zo groot Poete die ooit coest begrijpen Den grond des wonders van alle haer zaken: Vyie nooit van deser materien spraken Vielen te curt, want in weercê oft ghedachten, Vraut Venus heeft vele diueersche crachten.

- Haer
Haer crachten zyn ghebleken in daude cronike
An dusement duust auwers, diuersche minders:
Harer crachten diuerscheit sietmen ooc blijcken
An de schoô Medea die verberrende haer kinders
Hercules span: Danae fat vul inders:
Pasilphae dede haer fluten in eenen stier:
Venus en Cupido zijn zulcke verfliinders
Dat syere ontellicke vele brijghen int dangier.
Piraem en Thilbe storuen duer dit vier:
Biblis sachmen by haren broeder, vernachten:
Vrau Venus heeft vele diuersche crachten.

Hippolitus duer Phedram starft te peerd steerte:
Eurealus droogh sachten ghelijck eenen knecht:
Aminthas verdwijnde duer Dianem begheerte:
Semiramis verliesde op haer kind ieghen trecht:
Phyllis verhijing haer: Troylus starft int gevecht:
Vergilius hijng on by daghe confuus in de mande:
Orpheus sochte zyn wijn in dhelle zoomë schacht:
Vvie soude vulspreken Bellerophons schande?
Isiphile verdranck haer: Dido starft te brande:
Leander duerzwam alle swaters drachten:
Vrau Venus heeft vele diuersche crachten.

I. Prince,
Prince.

Vvaer om allegierick aldus thuwer kuere
Exemplen die vuertijds de chronike ontsjijngh?
Noch vingher die duuft warue fdaeghs de duere
Haer liefs versoucken,ende cussen den rijnghe.
Saudigt al verhalen dat quam ende ghijnghe
Alder wereld penne worden eer versleten:
Vvât nooit en ghebuerder wonderlcker dijnghe
Dant nu doet,ghy mueghet by u feluen weten.
Bet bluien verholen alzulcke secreten
Vvantse niemâd verhalé zo vâ vuere tot bachtê:
Vrau Venus heeft te vele diueersche crachten.

Ander snede van elleuen.
Kinderdagh. Lecture.

† Nooit gheest zo zwaer te gheennen tiden
Hy en weerd de drousheid wel bi ziden,
Vvanneer datt die edel nature begheerd
Vul coraiuef heden.
Nooit herte en laghmen zo veel drucks liden
Met eender nieuwichheit salt verbliden,
Dblijêt an ôfen bisscop die hem vruechdigh ghe
Vul alder ioieuels heden. (neerd
Langhe heeft hy gheseten vul sumuef heden
Thuus in zyn pellse veel drousheits handelen:
Nu rijfth hem den gheest van orgueiuels heden
Ende maeët hem zeluen te velde wandelende.
Voles
Van Elleven.

ij.

Volcs heeft hy vergaderd een vulle doufue
Die alle leuen met grooter pine,
Zy maken hem zeluen te vele te doene
Ind ruters ancleuen:
Als hadden zy dusent pond groote int scrine,
Zy en hilden een mite niet ten fine:
Dies soucken zy behendicheit te delen faeisoene
Om mueghen leuen.
Den pilote van sente Reiuut heeft ghescreué
An onsen Bisscop, dat zyn groote galey
ter hauen van Bijstierueld werd ghedreuen,
Ten alder langsten, nu cómende all Meye.

ijj.

Dies es hy ghepurrend van Broodshende
Om schuwen des aermoeds groote allende:
Dees nieumare en stōd hé niet lágher te swighen
By gheenen keere.
(ne
Niet vele en sagh iemand beroeider bende,
Dies waren zy gheerne inder piloten spende,
Vaer hebben van qualick plaetse te crighene:
Elck füerghd om zine eere.
Vvy sullen u, der personagen, vroed maké breere
Ende gheuen tplat verstand van deser zaken:
Hélien en rou't hoe vul zy sijn van zeere
Mueghé zy int schipvá sente Reiuut gheraken.

Iij. Eerst
Eerst effer den prelaet die God niet en ontsriet:
Ende den procchiepape die zyn keerce vliet:
Den landheere die vreck es ende onghenadigh.
Zelden zouckt hy vrede.
Dé rudder die zyn lád vercoopt en faeld hier niet
Noch dé audé kindscé má, cleé hachtmé zyn be
Dan essere de schoo vrawe onghesladigh, (diet:
Van onproftigher zede.
Den rechtere die lieghd es hier ooc mede:
Ende den iuge die trecht met loosen sinné keerd
Den muenic die gheerne uut rijd, haud hier ooc
En daerme cleerc die tylicke minné leerd. (stede,

Voort effer daerme má die dé wijn gerne coopt
Ende diongh wijd die te mattenen loopt,
Al vind zu ghemoet van haren zoeten smul
Zu es cleene gheturbeerd.
Deze vinden hem alle verslaemd ghehoopt
Gheliyc ghecoppelde schapen tlamé ghecnoopt:
Dans heeter ons bisschop een doffine al vul,
Die zelden profiteerd.
Mueghen zy int schip zo eist wel ghecalculeerd,
Zy vindere và allen twijnders, weuers, blauwers
Van diueersche neerijnghen eiffer ghestoffeerd
Procuruers, tapitchiers, barbiers, en brauwers.

Nieu-
Nieuërs af en vindtmen daer ghebreck,
Aldus die met ons willen maeckt u bespreck,
Vvy zyn eenen boot die tgroot scip gaen pachte
In tijds dat vvy niet en falen.
Al zyn vvy berooid, elck stoppe sinen beck,
Dient ment minst betraut nemen eerst vertreck,
Daer zullen vele volghen die wy lettel vvachten:
Dus lijdt met onsden qualen.
Ten iare vvild God, zonder langher dralen,
Zal tgrote schip vloté, dus vvild na uwé sin vva-
De baerke fal zöder faulthe dan verpalen (ghé:
Elck make hem ghereed vvy fullent al in daghé.

Ander snede, Ooc kinder lectuere.

Rascht hu alle haarwaerd met bliden talente
Die met diueersche quellinghe ziiit beswaerd,
Ghy mueghd hier vinden ten parlamente,
Tcappittel vanden spinrocke gheheel vergaerd:
Ionghe dochters, oft in huvvelicke ghepaerd,
Comt vry alle te houe zonder cesseren:
Tvvifeldy ieuers in, tverstand vverd u verclaerd,
Men fal u spinrocks scrupel gheheel resolueren:
Tcappittel vvaerdt staet salmen u narreren,
Hier criigheid ghiiis rechte inninghe.
Ons tenneel staet opene dus sonder lághe steren
Comt alle ter spinninghe.

Vee-
Vueren ende al vueren zonder langh morael, 
Sind daer als boerghmeester vauwe Isgrine: 
Die es hier President ende Officicel, 
Het plach zo hebbelick een vauwe t生鲜: 
Nu doen haer daude daghen groote pine, 
Haer ooghen zyn al hol den mód wijd en groot, 
Vijf manns heeft zy ghehad, en brocht te ruine 
Zonder die zu ondertusschen besighde ternoot. 
In Negromantien doet zu menigh exploot, 
Duer haer contf crijghd elk groote winninghe, 
Dits ooc cause dat zu elcken hier ontboot: 
Comt alle ter spinninghe.

Nu als zu aud es vry van zulcken inderen 
Haud zu ionghe wichtchen op om haer verblyen: 
Als zu iongh was hilt zu op, groote kinderen, 
Ende noch wel zo mocht haer gheschyen. 
Te bet zal zu elcken zyn cas bedyen, 
Mids haer doctores en, weerende doluerscap: 
Vrau Marrooie es feghelerste nu ten tyen, 
Ende vrau Beerte, bediend het promotuererscap: 
Abonde en Pernette bediienen tprocuruererscap, 
Dus slaeckt vry dyn ontsinninghe: 
Vrau Xandrine es hier ooc int gouuernuerscap, 
Comt alle ter spinninghe.

Ghy
Ghy ghehude vruukins en weest niet confuus,
Smyten u hu mans, of doen zy u onghevough,
Oft commen zy te dicwild droncke thuus,
Oft dobbelen zy tsnachts tot smorghensvrough,
Ofte gheuen zy u lijen niet gheleds ghenough,
Vveder ghijt qualic emploihierd of wilt verlecke
Hier salmé u lijen segghen wat zwaerder plough
Huwe mans daer omme Sullivan moeten trecken:
Vvillen zy haer liefsde ooc buten huus ontdecké,
Oft tooghen zy u gheen minninghe,
Vrauwe Ilignine zalte wel verghecken,
Comt alle ter spinneinge.

Ghy ioghhe meiskins ooc, vreest áxt noch druc,
Hebdy huwelick vueren, neemt curten raed:
Hier weetmen u gheluck, oft ooc ongheluck,
Vveder u man goed sal zyn oft quaed:
Vveder gh y een knechtkin oft meiskin ontfaed,
Sullen wy u vuersegghen de rechte inuentie:
Vrauwe Ilignine hier fittende in haren staed,
Sal u van alzulcken tooghen de experientie.
Haer propositie ende der glofen tententie
Gaat blijcken der beginninghe:
Vvild gh y tverstand hebben doet diligentie,
Comt alle ter spinneinge.

I iij.  Econ
HIER VOLGHT

Een clausule van ellenen,
Ander snede.

Vononderick wonder heeft God ghwrocht,
Als hy om tswereelds scheppen was bedocht,
Om al te vuulooene wel ende eerstamelick:
Eer hie ter effectien al heeft ghebrocht
Heeft zeere subtilick de nature besocht,
Van al dat lienlick es en lichamelick.
In delementale lichamen heeft hy bequamelijk
Secrete fadeksins goddelick ghestrooed,
Daert al af groeien sal, redelick en tamelick,
Totten hende: dies wy hu dancken nu als ooëit,
God heere, want ghy en begaest ons nooeit.

DE CONST,

206. Alle diyngh es verwinnelick tot elcks huere
Met grooten labuere, ind zotte oft ind vroe.
Metter snede van twaleuen van zoeten ghuere
Wy villen wy voord an al effen duere,
Zonder tusschen scriven tot twintighen toe.
Ghy longhers neemt danckelick dat ick doe
Ende laedt doch int goe altoos mijn reden binden:
Aerheit ghelick ick en ghelaett hu niet moe,
Ghy zult van twaleuen diuersche snede vinden.

Hier naer volghen Referenien
van twaleuen.

Referenien
Myn lieffte, myn schoonffte, myn triuphantffte,
Dien ick nooit lagh ter weerelde binnen:
Dalder zedebaerfte, reinfte, elegantfte,
Vvien ick uut ionften moet eeuwigh minnen:
Och hoe bedwelmd haudt ghy myn sinnen!
Dat ick niet can verwinnen dit zwaer verdriet.
Vvaer mocht deff liefde eerft rizen oft beghinne?
ICK verwonders my/Cupido en weet selue niet.
O valsch toebrijngher/die u ditte riet
En was myn vriend niet,dies ben ick expeert:
Niet min lief wat pinnen my gheschiet,
ICK wildeuer u liden ghy zides my weerdt.

Ghy zides my weerdt,mids dijnder traufen,
Dien ick u fie hauwen in menigh exploot:
Dies beminnick u bouen allen vrawwen,
Dyn zwarte windbrauwen doen my den noot.
De viericheit thuwaert es zo groot,
ICK nome remedie waert tijd ende stonde,
Als laudick besteeuen de bitter doot.
My en rochts,vreesdick God niet en de stonde.
ICK claghe vraw Venus myn diepe wonde,
Ende dat my haren strael zoo mordadigh deerd:
Nochtans wat pinnen men ter vveerelt wonde,
ICK vwild duer hulijden ghy zides myvveerd.

ICK
Ick wild duer u liden, ende en doets niet noo;
Vvant willick, oft en willie, het moet dus welien.
Den valschen God van minne bemudt my zoo,
Dat icks myn daghen en zal gheneffen.
O vlammyghen brand, twy zidy gheresten
Zoo diepe an myn herte, dwelck ick curts belief:
Als zijt ghyl dueghden, ende uyt ghelesen,
Ick en mach dy niet ghebruycken vuur myn lief.
Cupido bemin my, maer Locus den dief
Moet ick vervloucké als die myn dood begheerd.
Ic cloge u miné rauwe nochtas hoe bitter grieft,
Ick wild duer u liden ghyl zides my weerdt.

Myn schoon princesse, die my haude in weene,
Beweerd dogh myn anxtelick droouich beuen:
Hebbick u iet mefveerghd alleene?
Vveedty wat ick méene? willet my vergheuen.
Goede eerbaer liefde dat es diijn leuen,
Dies hebt ghyl bouen screuuen een wijs bestier:
Zulcke ruudheit en vveerdt niet meer bedreuen,
Van my thuwaerd, vvant daer in leid dangier.
Verdoellede zotte ionckheit bracht my hier,
Ghelick dat hem menigh schieloos gheneerde:
Als verbrandick heymelic in vauwe Venus vier
Ic vvild duer hu lijden ghyl zides my vveerdt.

Re-
Van Tuvaleven.

Referein van xij. Amourues.

Vvat eist van vrau Venus diet al perturbeerd,
Ende onder haren stādaerd niet en laedt verlorē?
Zu eist die eckene op zyn lief inflameerd,
Al oft gheheechent vware duust iaer te voren.
Ick hebbe een schoon herte inden zin vercoren,
Ghelijck myn ziele binnen minen lichame:
Schoonder en was nooit van moeder gheboreen,
(Alzoo my liefde tuugd) God gheue haer vrame.
Alle haer conditien zyn my bequame,
An haer en ledt my niet dan dabsentich haken:
Dat pijnd my, dies als es zu zonder blame,
Haer by zyn prisick vuer alle zaken.

Al en vindic ghee lachter á haer schoò vvāghē,
Al ghenoughd zu my bet dan zeluër oft gaud,
Al hebbick naer haer thien duënt verlanghen,
Al scriue ic haer briefuen menigh vaud,
Al minnick met boden op haer wel staud,
Al es my haren troost by zulcken verlichen,
Vvat hebbick, laes ! keerd zu my gheeen caud:
Zulcke solasen dijncken my al crancke lenen.
Den leuenden vooys draeghd vrientscap henen,
Ieghenwordighen troost doet therte snaken:
Dabsentie verdriedt my en by zulcke renen,
Haer by zyn prisick vuer alle zaken.

Ick
Ick prise haer manieren zonder aelwarichheit:
Ick prise dat zu hooghelick es ghemoedt:
Ick prise menich vuldich haer zedebarichheit:
Ick prise dat zu abstent myn liden verfoedt:
Ick prise dat zu rijke es ende ghegoedt:
Ick prise haer vvelen coraiues ende eerbaer:
Ick prise dat zu my somtijd met iemend groedt:
Ick prise haer roode lieren END haer ghelu haer:
Ick prise dat zu my draeghd goe ionst eenpaer:
Ick prise dat zu somtijd om my vvild vvaken:
Ick prise al tgheent dat haer ancleeft: maer,
Haer by zyn prisick vuer alle zaken.

 iiiij. Prince.

Prince al spreikick haer van op van nedere,
Naer myn appetijt twee of drie huercn,
Vvech zynde, verghtete ick tghefhichte vvedere:
Dat doet tvierigh haken der naturen.
In keercken NOCH opt strate en can ick ghedueré,
Altoos rijft tghefijncken myns amyen:
Ick moet my vinden bider schoonder figueren,
Oft therte es ontruf tot allen tien.
Abstent haer en can ic nieuérs verblién:
Alleene haer píentie mach myn droufheit flaké:
Als diedt proufd vveet ickt, duer zulcke fantasíen
Prisick haer by zyn vuer alle ander zaken.

Refe.
VAN TVVALEVEN.

Referein van xij. In versmadeneffe der weerd.

\[j\]

Al had ghy Cersus rijcō, of Mathusales pacht,
Salamons wijsheyt, ende Neroets wreed leuen,
Al had ghy Octauianus excessive macht,
Al hadde u God Azahels snelheid ghegheuen,
Al haddy de const van Virgilius verheuen,
De schoonheit van Ablalon fier van opstelle,
Vvat helpet als dijn vleesch den woermon werden
Ende dyn ziele metten duels in dhelle. (bleue,
Twy mind ghy de weerd da, vul vá ghequelle.
Daer zu dus verleedt den verdoolden zondare.
Vvilde lieuer haten, want zoo ic vertelle,
Vvie datse bemind, mind zinen verrare.

\[j\]

Als waerd ghy ghelijck Mercurius elegant,
Mordaghi als Iezabel spitigh van sinne,
Al hadt ghy vanden seuen vroeden tverstant,
De vreckheit van Midas thuwen ghexwinne,
Al droughen u alle vrauks minne,
Al hadt ghy Myrthidates memorie groot,
Al haddy de subtiijlheit van Pallas de Godinne,
Vvat salt u profileren ter laestter noot?
God wil zyn ziele ghedijncken, hy es doot,
Dats dliaetfte woord zoo elc weet int clare:
Dus bedrieght u de weerd, dies fegghic bloot,
Vvie datse bemind, mind zinen verrare.

Al
Als ware ghelijck Alexander magnus u weerde
En ghelijc Mars hu victorie tallen stryde,
Al hadt gh y Nicanors groote hoouerde,
Al waerdy ghelijc Venus altoos blyde,
Al waerdy ghelijc Sathan vul van nyde,
Al hadt gh y zoo menighe proprietie,
Nochtans moedty fteeruen ten laatsten tyde,
Dyn fier ghesmyde werde dan al pleit.
De weereld dy altijd voor ooghen leit
Een valsch wanen leuen, al vul van vare:
Ende zu bedrieghd u, dies eist vulseit,
Vvie datse bemind, mind zinen verrare.

Prince.

Curt es tswereels vrueght tmoet al zyn gheftor
Aud, longh, steerc, cranc, naer Atropos rate: (uë,
Subijt, hoe luigh, tmoet al zyn bedoruen,
Ter dood en heeft niemand adpeel noch bate.
Eist aerm, oft rijke, som vrouch, som late,
Luftich, ofte sieck, ten heeft niemand gratie.
Eist wel ghemeten, verwacht goe mate,
Int hende, ghecrighdy Gods iubilatie.
Niemend en beloefd hem van tswereels recreatie,
Haer fausamblant bedrieghe al te gare:
Dies flutick als vueren ter eester spacie,
Vvie de weereld mind, mind zinen verrare,
Onsteeckt met charitaten inwendigh binne,  
En en weest niet verwondert ghy notabel zinne.  
Die dueghd beminnen, hoep op Gods gratie:  
Staet af van zonden.  
Al set ghuy thoofd vanden Seraphinnen  
Gheliyck druuen perssen en daer wyn af winne,  
En n. reckt int herte dies gheen turbatie:  
Als nu ter stonden.  
Christus met zyn vijf bloedighe wonden,  
Eenigh kind vanden vader Omnipotent,  
Es den wijngaerd: hy den landman beuonden,  
Alzoo wy Ioannem claer hooren vermonden,  
Dus es hy den warachtighen wijngaerd bekent.  

Christu willick biden wijngaerd cöpareren,  
Ende de nature des wijngaerds doceren,  
Daer elcks meinschen herte by werdt gheespijst:  
Zalighst bouen maten.  
Int opgroeien sal den wijngaerd best profiteren  
Daer hem dem schoonen dach mach illustreer en,  
Ende daer het wederschijn der zonnen rijt:  
Hier by legghch charitaten.  
Zuur goede lucht comt hem ooc ter baten:  
Daer ic Zuurer conscientie legghe ontrent.  
Vwelcke dijnghen, Christu, niet en mueghé late,  
Zoo elck makgh, uut dees comparatien vaten:  
Dus es hy den warachtighen wijngaerd bekent.
REFEREINEN.


In Genesef staet hier af figuere:
Vuer my lagh ic staen op zomighe huere
Een vijngaard met brancken, botté, en blóme,
Ripende achter naer.
De drie brácken, zyn des drivuldichts natuere.
Voord vvarer drie zaken van grooter cuere,
Botten, blómen, en druuen schoon bouen lóme:
Zoo den vijngaerd draeghd eenpaer.
Dees drie beteeckenden drie substantien claer,
De Godheit de, ziele, ende tyleesch zonder ent,
Die in Christo zyn, en zyn zullen eenpaer.
Eeuwelic zonder nemmermeer failgieren daer:
Dus es hy den warachtighen vijngaert bekent.

Biden botten daer dees druuen uut sprüte
Es de Godheit beteeckend, naer der leeraers úté:
Vvant hy es dbeghinsele die hier telcks vrame
Toogh teer druue aenschijn.
Biden blommen salmen Christus Ziele ontfluté
Den ruecke van haer passeerd alle fruten.
Biden druuen, comparerick Christus Lighame,
Zoetende ons venijn.
Dee druue dede compasselicken syin
In de perse des Crucen vuer de Ioden blent.
Zyn stoole heeft Christus ghewaschée indé wijn
En int blood des druuen den mantel syin.
Dus es hy den warachtighen wijngaerd bekent.

K. D'Apoft.
vij. qDaposfels dees druwe te nijden begonne:
Pieter wildefe ons te terdeneionnen,
Met zijnder lierijhe te Roome ende eledere,
Als Gods weerdepost.
De vier pilaren hebben desen wijn wille tonen:
Deuangelisten blinkende als slighe der zonen
Hebben virtuufelie gheuoerd ten keldere,
Vuer den alder besten most.
Thooege vveerlicke, dwelck tgeestelick verloft
Heefstene binnen besteedt vuer dranck excellent.
Côd drijnckt met tranê, desen wijn uut Cristus
Hy gheeftene u allen zonder ghedl of costo: (boft
Dus es hy den warachtighen wijngaerd bekeut.

Prince.

vij. q Als God ghelije een crappe an tcruce hyne
Ende vuer alle menschen de doot onthynck
Purgierde hy ons alle in des druuen bloed,
Tuughd Lyra vul trauwen.
Dwater uut zyn goedwillighe zyde ghijne
In ablutien, om zuueren tiweerelds rijnck,
Ende dbloed uut zyn herte, duer zyn oodmoet,
Om thands verflauwen.
Hier magh elck de wijn van compunctie scauwe
Ende lohels oueruoloedighe perse preuet.
Vvild hu an Hierimias dronckencap hauwen:
Christus ihijnct des dranc bee mas en vrauwê,
Dus es hy den warachtighen wijngaerd bekent.

Refe.
VANDERTHIENEN.

|Refeiren van xij. Int Amoureus.


Vvee my datse ontstack myn zinnen viue: Vvant tvveet my nutbrack, als ick fe lest sprack, Vvee dat ick my an track: ic ducht ick er blieue: Drijnckic, ofte, schijnckick, oft vvies ic bedriue, Vveder ic flape, of etsue, ic sta ter lueren.

Ind ouerlegghen, magh ic segghen, met ghekiue, Vvie hertelick mind moet dicvylt trueren.

ij. Qi Veel truerins, te fuerins, lidick alleene, Groote smerte an therte, doet my den stoot.

Ic bedeerue, ende steerue, in druck, in vveene:

Ind raden, vul onghenaden, slacht zu den steene, Haren troost es cleene, als hebbicks noot.

Ickend al bloot, haar vvanghskins root,
Brynhen my ter dood ende niemend el:

Zichtent dat in ghoot, haer liefde zoo groot,
In myns herten scoot, zo en vor ic vvel.
Druck, rauvve, ghequel, duer Cupidoets bevel,
Vallen my te fel, vvel tharerkueren:

Dies fegghick snel, duer liefde zeer rebel,
Vvie hertelick mind moet dicvylt trueren.

Kij. Ick
Refereinen.

III.

Als icche, soo ick schelle: Noit drouuer man: 
Vvant groot grief, ongerieft, tcomd my al ansichtent dat ic began, te minnene ict. 
Ic claghed bedieht, dwelck my gheschiet, 
Als lu my liet, zu gaet tander plecken, 
Van my zu vliet, zu en acht mijnens niet: 
Tfy Venus diedt riet, vul looscher kecken. 
Duer pine, ic verwinne, als winters flecken, 
Als ickle sie hecheck, ende my versueren: 
Dies moet ic ontdecken, myn eerste vertrecken, 
Vvie hertelick mind moet dicwilt trueren.

III.

Prince.

Princeessche myn hertelicheit doet my genoost leue 
Mids dat ic u minne, vul gratiusese ghueren zoet: 
Vvild my dogh eensghenadighen troost gheuen 
Naer dat my dijn strafl heit dus ceeerp ghebueren moet, 
Vuer al dat ghy my dus dicwilt trueré doet.

Ander
Ander dicht van xiiij. Int Amoureus.

j. Eene alleene, gheene, zo fier leefd,
Maeckt my, onury, van minen zinnen viue:
De Goddine, vader mine, my tyvlamigh vier geeft
Dat myn herte, duer smerte, i znlc dangier sneeft
Alzoo dat, ic mat, van buiten en binnen kiue,
Nochtan, voord an, ic my tharer minnen sriue;
Gheen pine, ten fine, zu my te naer iant,
Dits stick, dat ic, by mijn der vriendinnen blieue,
Duer de vrueghd, der iueghd, die ic in haer vant.
Myn goed, en bloed, es om daeschijn clael: want,
Haer liefde, wiert grieft, moet ic besueren.
Op deerde, es haer weerde, my een eerbaer pant:
Vvient spijdt of benijdt dit sal eeuwigh dueren.

ij. Zu dien ic dus hebbe vercoren, voren,
Eist, duer wien ic den hettighen gloet, loet.
Als moestic duer haer alder weerele toren, horen
Ofte my metter goddinnen Auroren, storen,
Ic voughe my seluen in haer behoet, zoet.
Als eist dat zu my menigh hart ghemoet, doet,
Gheliyc Eurealus die gheheel venus tormet, kêt,
Ic en hachteswatt Zy, hebbick den spoet, goet:
Maer sal waghken duer myn lief excellent, gent.
Als wordick gheliyc Anchises inden ent, blent
Duer scoten als Nessus, ofter ander sijn ghebueren,
Goe ionst altijd tot haer duer daccident, rent,
Vvient spijt of benijdt dit sal eeuwigh dueren.

Kiiij. Als
REFEREINEN.

III. Als moestick vervyveruyn Medeats schade,
Vten lande, ghelijck Bellerophon vlyen,
Ghesien, ghelijck Virgilius zyn in de mandre,
Te brande, met Dido dlyftellen te pande,
Allerande, druck ghelijck Nietimene liyen,
Ontviert, mynh leuen met Laodomien
Tharen tyen: als moest my dit al anleuwen:
Bekennen, als Agamennon syn, mids inuien,
Ofr in fruen, als Troylus laten sleuen,
Vergheue, ghelijck Claudius duer dyviif verheue,
Bfeuneu, de dood, ghelijck Aetheon te dier huere
Niet sluer, en sal ic lof vverd haer toe ghluere:
Vviert spuidt of benüdt dit sal eeuwvygh dueren.

Prince.

III. Ghelooft my vryelick edel princesse,
Myn zinnen ic messe, duer dyn her bedriif:
Dies bliisf gh y eeuwelick myn cleergesse:
myn dwaagiere myn domintresse:
Vviens vroylicke leffe, steeckt my al myn liif.
Ter vveereld en vand ic nooit lieuer vviif,
Nogh van vviens ic my lieuer zou laten leeren:
Ondanck alder niders fel corrosief,
Sal ic hu lief hebben in dueghden in eeren.
Nemmermeer en sal ic den zyn van u keeren,
Lijf en goed vvillick om hu auentueren:
Ende ic beloue hu ontsiende gheen verleeren
Vviert spuiet of benüdt dit sal eeuwvygh dueren.

Ander
Ander sene van xiiij. In t vroede.

Vwaer es nu Saturnus guldin weereidend?
Vvie essere met dueghden nu beseereld?
Vvaer es Iupiteris feluerin Landauwe?
Vvie es met charcoalnen nu beseereld?
Minne ende vriendicap zyn al verkeereld?
Vvaer es nu bekenheit? waer es traue?
Tlmeinsche quaed verwind de werelt vâ gauwe
Tkind werdt vanden vader nu ghetrompeerd:
Deen broeder en eerd den anderen nauwe,
Alzooode blijckt: want dierin eeuwe regeerden.
Allerande allscheid werd dobbele gheuferd.
Maer wies men erreerd op desen termijn,
Alst Gode beliëfd dan salt anders zyn.

Ter weereidend regneerden nu alle quadye:
Asioyte rijst an elcke zye:
Schaemte es verdreuen, ende ooc de wareid:
Elck souckt deertich rijndom nu ten tye:
Vuer liefde becliïfd haet ende inuyde:
Elck priët de deemstreit vuer de clareid:
Niet meer en loopt den teerlingh quareid:
Elck souckt bedrogh vul alscher laghen:
Vuer eendrachb maeckt elck twistighe fwareid:
De minste menichte kend vrienden en maghen:
De leden en willen thooofd niet verdragen:
Maer wies wy claghden des vweereelde ghepyyn,
Alst Gode beliëft dan salt anders zyn.

Kiiij. Den
REFEREINEN.

iii. qDé cnape es nu meester int wêrels ghespá:
De minste wild vueren sitten nu voord an:
Elck es tot zinen vullen wille ghenegehen:
Den mà sweerd tflwífis door, en dwijs vande mà:
Elck queld sinnen naesten daer hy can:
Ghebuers fêtmen om ghebuers schadeplegen:
Goederthiereit es dood: Accoord es versleghen:
Men en acht rechueèrdicheit noch ghenade:
Van niemend en werdten een woord verdreghen:
Vvant der compassien en slaet niemend gade.
Niet min al es elck vul van quade,
Als iond elc valsch van rade sinnen vriend venijn,
Alft Gode belièft dan falt anders zyn.

Prince,

iii. qPrince die dus leuen, zyn qualick bedocht,
Het ware veel beter Gods liefde besocht:
Vvant het al verganghelick es in dit leuen.
De Trooysche Heleene, excellent ghewrocht,
Heeft ons van dien exemple ontcnoch,
Als zu drie ontschaken hadde befeuen:
En de dautheit haer heeft den cheins ghegeûen,
Indé spieghel verâerd fiède haer schoó voerme,
Begonste te weenene, zeere bouen fcreuen,
Verwóderen haer zulc een verrunseld voerme.
Dus eïft met onswith zondaers enoerme:
Vviës quaethieit roupt ëttoerme, vuer thooest en an
Maer alft Gode belièft dá faltáders zyn. (Ichijn:

D'au-
VAnderthiennen.

Fr."D'aude snede van xiiij. In tzotte.

. "Idelheid der idelheid, ende idelheit al
Dat es de weereld, als nu ten tye:
Men heeft ooit sotten vōden ende eeuwelic sal,
Vele zothiet, tooghen zotten, zonder ghetal,
Vuer God, es alle wijsheit zotternye.
Den eenen zot es gram, den anderen blye:
Den derden hoouerdigh, den vierden innocent,
Den vijften ontrust, mids zyn melancholie:
Deen swijghd, dander es een bollaerd bekent:
Maer die tghelt potté onder tfs hemels firmamét,
Rau waermoes etende, als tswijn dat int cot leid,
Ende dlichaem frauderen ghierigh zonder ent,
Zulc volc toogd inde weereld de meeste zothiet.

. "Die zyn goed ofte gheld ind òghereed draegd
Die de sterren tellen an tfs hemels paradijs,
Die zyn fortune zonder cause of wee claeghd,
Die vergheefs eñ om niet zyn lijf ter zee waeghd
Die proces intenteren zonder rijp aduijs,
Die metlen ende temmeren ződer gheld propijs,
Die ongheroupen hem met anderen paren,
Deše zyn pulker zot, ende een niet wijs:
Vvant zy groote zothiet tooghen en baren.
Maer zy die tgheld in de cofer bewaren,
Goe chiere estimerende vuuer een bot pleid,
Niet ghebrukeñ tselue, maer den liue ontsparen,
Zulc volc toogd inde weereld de meeste zothiet.

Als
Als laedt zomigh zot zothed in hem welue
Ghelijck veel zotten doen int weerelsbeuanc,
Nieméed en doe zy eeneigh quaëd dan hem zelue:
Maer die haerlieder ghelid in deerde deluen,
Ende niet en prisen dan tafel gheclanck;
Doen naer haer dood haken, haer lijf es te lanck:
De hoirs peinfen zy zulle veel goeds uut brijngé
Zeer schelden ind sterfhuus werd haren danck,
Anders en salmer niet lefen nogh lijghen
Lucas wildë alle ter hellen doen sprijnghen,
Om dat hélié zoo vaßt des ghiericheits lot greid,
Vvaer by ic legghe dat by fulcke dijnghen,
Zulc volc toogd inde weereld de meeste zothet.

Prince.

Prince, zoë wy elcks zots zin dooceren,
Den dagh ende tijde sloughen ons eerst swike:
Maer zy die hem zeluen vercarkereen,
Tgheld op legghen ende den buuck frauderen,
Zulcke zothet en es gheen zothet gheeliecke:
Alleenlick om haer kinders te maken rijke,
Gaëd haerlieder ghiericheit bouen schreuen:
Om hoopen soucken zy alderweereld praßiicke:
Noit quam druepel wijns haer kele beneuen.
Zy zullen wel ontfanghen maer niet veel gheue
Niet hachtende dat helien elc blame en spot seít.
Veel zotten laetmen lidên maer duer dit leuên,
Zulc volc toogd inde weereld de meeste zothet.

An-
Ander sneed, te segghen ouerhand, Vutroup.

A.

Vvel an met vrueghden neemd ripen raet
Ghy daer de horjoge niet effene enfleet:
Alle die met huud ziit in Venus verstranghen:
Gommaerd met syen wyf van felder daet,
Haud nu syen feeltse mids ons bisschops aflaet:
De gulde es opene om elcks verlanghen.
Zo wie verwylf ziit men sal u ontvanghen,
Vander gulden te vullen infornerende:
Veel schoone artikelen met weenende wanghe,
Zullen wy u wesen declarerende.
Terdt an maeckt hu haerwaerd arrierende,
Hier werd ghy ghelschult.

B.

Puer als de verdulde.

A.

Hebdy qualick varens luft,

B.

Comt vry in de gulde.

A.

Vuuren ende al vuuren zonder veel fàmaeis,
Vviè in dees gulde comt zonder meer delaeis,
Moet lydzaë vallen, té helpt fmeecfel noch bede.
Qua worden moet hy hooren, en veel ghecracis,
Nemermeer verwachtende rufte noch paeis,
Dit es Gommaerds patientighe zede;

Duucken
Duucken ende swighen moet hy ooc mede.
Ghy alle die u fulck kend diend ons zeer wel:
Dwijfsmoetty laten in haren vrede,
Als duertaud zu hu zomwilen hu vel,
Neemd de pacientie keeret vuer spel,
Als valt zu zeer ontruft:

B.
Ghelyck die u vermulde,
A.
Hebt ghy qualick varens luft,
B.
Comt vry in de gulde.
A.

ij. An u moet ghi trecké des huus geheel bestier
Vvascht ghy de Schotelen,blaest zelue tvier:
Laedt de ionfere haerzoeteghemack verweruen.
Vaeht dé vloer:deckt de tafele:schijn ët ghy dbier:
Steld ditte daer,ende brijnghd datte hier:
Ghy en mueght den pap niet laten bederuen.
Den pot moewi heete, en dwaerm moes scheruë
Vvillecomd hu huusvrauwe vanden sermoene:
Breeckt ghy een canne, ghy zullet besteruen:
En crijt chijnckanté, in die ghy eedt vuer noene.
In dien u dit niet en verleedt te doene,
Terdt an en blijft ghetsuuff:
B.

Hoe zu met u drulde.

Hebt
VANDERTHIENEN.

A.
Hebt ghy qualick varens luft,
B.
Comtvry inde gulde.

A.
Prince.

ziij. q Tsondaegs en metsedaegs, d eê gheftilleskin,
Gheef t haer haren dreuele, thi Claeis of Gillekin,
Laetse al haer begheerte doen zoo ict gheuoele.
Vvies zu u vueren leght vulcomt haer willekin:
Laet haer douerhand zyn, oft u naeckt gheschilleskin,
Ende fal hu thoosd kemmen met eenen ftoele.
Eett ghy caud waerm moes, met caudé matroele:
Gommaerd deedt : neemdt van als de pacientie.
Vvuend bachten, daermé thaut taft met bot uutoroele:
Gommaerds wijs wyf syt hu met een sententie.
Men vindt veler ven die wy maken mentie:
In dien u quaeds biers duft,
B.

Vvy zyn alle in u hulde.

A.
Hebt ghy qualick varens luft,
B.
Comtvry in de gulde.
Refereinen,

\textit{Ander van xiiij. sneed alsvooren. Lof.}

\textit{H.} \textit{Ter eeren Maria der zuuer kerillaugen.}
Vviens gratieus bedauwen al te bouen gaed:
Zu es ghebenedijt onder ander vrawen,
Dies moet ick myn plomb verstand benauwen,
Om haer te louene trein maeghdelick zaed.
Lof helighe Maria, ons troost, ons raed:
Die om ons lijf ontfacet, ende werd gheboren,
Blusschende al Adams ende Euaets melsdaed,
Tot tsmelkschen fälicheit die was verloren.
Lof, hu die uut Abrahams zaet zijt ghecoren:
Vut tgheslachte van Iuda, vry onuerlaeghd:
Vut Dauids linage ghelijc elck mach horen:
Lof, hemels conighine Gods moeder en maegd.

\textit{j.} \textit{Lof, Bruud die niet om vullouen en zijt,}
Al haddick Inghels tonghen oft dusent monde:
Ghy blyfd onvulpresen tot eeuwigher tijt,
Vvant al ons weluaerd vroueght en folijt,
Heef ons dyn conceptie toe ghesonden.
Lof u, die dwoord Eua quaed beuonden,
In Aue, verkeerd hebd, mids Gabriels huten:
Vvie so dan vullpreken ofte ghegronden,
Dyn helicheit, dyn crachten, ende dyn virtuten?
Ghy hebt ons den hemele willen ontsluten,
Dien Eua toe sloop, van tserpent belaeghd:
Dies seid u therte inwendich, en dé mót vā butē,
Lof, hemels conighine Gods moeder en maegd.
Lof, moeder ende maeghd, ghefigureerd,
By Moyfes doren, vierigh zonder smette.
Lof, vruchtbarren wijngaerd gheschonimeerd:
Vvat de hoogste druue Christ° uut u descèdeerd.
Lof, Gods tabernakel oodmoedighe violette.
Lof, zuuerlicke Lelie rein van opfette.
Lof, charitatiue Roofe vul Jubilation.
Lof, Judith die ons loft uut tviands nette.
Lof, Aarons rijs, bloeiende telcker spaciën.
Lof, riekende Oline, vul zoeter natiën.
Lof, waghene die Heliam ten hemel draeght.
Lof, bernende lampte, vul alder gratien.
Lof, hemels conighine Gods moeder en maegd.

Lof, hoogste vercoréste excelléste int wesen.
Helighste uutghelefen, wise eerbare.
Ghy zyjt ghelijc den nuchterstond op gherefen:
Schoone als de maneghelijs dzonne gheprefen:
Afsgrifelick, ghelijc eene oerloeghsche schare:
Dyn gheboerte verloft ons allen tegare,
Vut de helische bare, daer wy hilden liede.
Lof, goedwillighe Abigail. Lof, neerlighe Sare.
Lof, Hefter, Micol, Ruth, Bertlabeđe,
Lof, wise Delbora duer dy hebwy vredo,
Eende bliuwen vniuerfalick ongheplaeghd.
Lof, Noëts aerche, en zyn torter mede,
Lof, hemels conighine Gods moeder en maegd.

Lof,
v. Lof Conighinne, wiens lofick vermeere,
Dat zidy Ostauiianus beelde mignoot.
Lof, Moyses aerche. Lof, Iacobs leere.
Lof, vlies van Gedeon den grooten heere.
Lof, coucke van Helias, hongherigh bicans doot.
Lof, cedre, palme, myrrhe, van machte groot.
Lof, preciuus aultaer, van tgoddelick Lam.
Lof, Dauids haerpe. Lof, helig Hemelsch broot.
Lof, Salamons temple. Lof, Abrahams ram.
Lof, hu, die al zuuere ter weereld quam:
Ződer eerzonde, daer elc meinsche an knaeghd.
Ghy alleene zijt daer God exceptie in nam:
Lof, hemels conighine Gods moeder en maegd.

vi. Cuenijnglicke Princesse uiter hoogster celle,
Anhoord ons meinschen, die vul fonden crielen.
Salueerd (duer dijn kind) ons vuur de helle.
Treckt my (uwen dienare) uten ghequelle,
Eer my de ouerfelle gheesten vernielen.
Licht op, die wylien in zonden vernielen.
Lof, hu, wien mids God die macht es bleuen.
Aenueerd het aermie last mijnder zielen.—
Regeerd voort an myn ketiuigh leuen.
Ick roupe ghenade op dijn kind verheuen:
V hulpe wild gheuen, ende niet en traeghd,
So sal ik u segghen zoo staet vuerscreuen:
Lof, hemels conighine Gods moeder en maegd.

Ander
O verdoolde meinsche wat hebt ghy voren,
By dijns selfs schulden gaet ghy verloren:
Ic claghe u vvant ghy zijd myn creatuere,
Alzoodt blijckt al naeckt.
Ghelijck den vader tkind hebbick hu vercoren,
Ende ghy laes/en mueght my sien nogh horen:
Gheschepen en gheboren naer myn figuere,
Zeer vvel gheraeckt.
Ick ben dyn zalicheit die thuvvaert vvaekt,
Als die hu nooit en liet.
Het es al mine wies ick hebbe ghemaect,
Dwelck ooghe iewers fiet.
Nochtans en heescht ghy my gheentijd niet,
Als ben ick bouen al omnipotent.
O meinsche my wóderd dat ghy my niet en két!

Van als wieselmen met monde ghewaeghd,
Eerde,lucht,watere,ende vier, onuerfaeghd,
Hebbic gheschepen om dmeinschelic ghemeëte,
Met myn cracht divuine.
Vvies den hemel beuangd, wies deerde draeghd,
Voord al tgeent daer den dagh op daeghd:
Peerels, gaud, zeluere, hoe dierbaer ghefteente,
Het es al mine.
Alleenelic om deertsch goed te crighé int schrine

L. Zidy
Zidy vreckigh bedocht.
Ende ic die ben de eeuwighe medicine,
En ben niet verlocht.
Zonder ghelt haddick gheerne al uut vercocht:
Maer ghy en heescht my niet als fiende blent.
O meintche, mi wonderd dat ghi mi niet en két?

ijj.

Ick ben dalder schoonste ende beste man,
Nochtans myn schoonheit en staet niemendan:
Van myn edelheid en zijd ghy ooc niet bekuerd.
Dwelck my gheeft zeer vry?
Van dalder meeste gheflachte ben ic nochtan:
Wät mijn vader es God ind hemelich gheflap,
En mijn moeder maeght, welc niet en ghebuerd,
Tcomd mysterelick by.
Zaudt ghy mi dienen ghiijen schames dy,
Ick hebt langhe beseuven.
Ick bê rijcke va goed: waerôme en beet ghi my?
Ick macht al gheuven.
Ick ben den wegh, de wareid en deuven:
Ghi en gheloost nogh en volghd mi niet ôtrent.
O meintche, mi wonderd dat ghi mi niet en két?

iiij.

Ick ben dlicht mijns vaders ind t'hemels graet,
Hoe wel ghi dijno ooghen op mi niet en staet:
Ick ben Gods zuene die elcken propijs greid,
Bluclende elcks benauwen.

Ick
Ick ben goed raedslman: niement vraeckt mi raet. 
Goed leedsman: niemend minen wegh en gae.
Ick ben mijns goddelicks vaders wijfheit: 
Ghy en hebt gheen betrauwen.
Ick ben de regule die elck moet hauwen: 
Maert dijnckt hu al zwareit.
Ick verlichte op deerde, bee mans en vrauwen: 
En ghy schuud mijn claireit.
Ick ben ghemanierd: ghi schuud mijn zedebareit.
Ick magh roeren end doen stille staen tfirmament.
O meinliche, mi wondert dat ghi mi niet en kêt!

Zonder mi en es gheen vrueghd vvaraechtigh: 
Vvaer om zidi mi te verlimadene indachtigh? 
Ick bé dé paeis, elcks moeds: ruft dan van zoerghé, 
In mi, dijn vijf zinnen.
Van als, bem ic alleene ter weerels machtigh: 
Nochtans maecrtick de iode mijns másslachtigh.
Als mocht mijn hemelsch vader verboerghen 
Ick leedt uut minnen.
Vwilde dieren, vriendlcap met vrienichap innen, 
Het blijckt zoo gheschienst: 
Doet dé leeu dueghd ghi zultdueght á hé winné 
Den hond draeghd gogen diens.
Deet ghy van ghelichen, het ware hu sienst: 
Maer neen ghy: als ben ic derhemelen regent. 
O meinliche my wööerd dat ghy my niet en kêt!

Lij. O wagh.
O wagh, het blijkt wel an hu manieren,
Ghy zijf veel wreed dan wilde dieren,
Niet om verbunterhieren en es dyn spel quaed,
Ick befeht langh zo breere.

Duer u quam ick in dit eerdich dal logieren,
Latende myn edel lijf totter doot schooffieren:
Ende ghy ondancbaer en ghedijnct niet der wel
Laes' dit claghick zeere.

(Daed,
Den orsfe bekend dogh finen huestlichen heere,
Die hem op qweect en voedt.
Al ben ic Gods suene ghy versmaedt myn leere,
Hoouerdigh ghemoedt.

Niement va u liën my en beedt noch en groedt:
Ende bem dyn makere inder linghelen couent.
O meinsche, my wôderd dat ghy my niet en kët?

Hoe cuend ende mueght ghy my dus versteke?
Ick bem baermhertigh coëft ghy schoô spreken:
Bekeerd u in tijds wild op dees zaken waken,
Twerp alleene u bate.

Vvant ick ben strafiuge niet om verbreken:
Ende fall ten laatsten daghe al wreken.
Zoo mach ickt vinden u fal thelsich blaken nakë
Als vergrammick my late.
Ick bem de gherechtighe charitate,
Tot dijnder hulden.

Vvat
Vvat magh icks comt gh y ter hellcher fate
By dinen schulden
Ick bemd, wiens woord de propheten vervulde,
Dat ickt al iugieren sal ind tfweerelts ent.
O meinsche, my woderd dat gh y my niet en kêt!

viij.

Prince, hooghste God, goederthiere beuond, Nu, ende ooit, van doen gh y my hebt ghesond, Om beteren Adams schuld als dyn eenigh kind Ind schoone eersche dal:
Daer ick bespanwe vvas, ghegheesfeld, ghebode, Ghecroond, ghecruust, met dlijf vul wonden, Vanden iueidschen honden, van my nochtans be Dit leed ick groot en smal.

(mind: Hellaes, gh y ende ick duer dit gheual, Niet el en begheeren, Dan danckbareid alleene, die mocht loonen al: Maer zy willens hem vveeren. O meinsche, beterd dyn sondighe asseeren: Ick mach u beuriden vuer thellich serpent. My vvonderd zeere dat gh y my niet en kent!

Hier naer volghen de Refereinen van veerthienen.

Liij. Sne-
Helpe cracht vâ liefdê vul felheits duerknocht?
Hoe zidy mi dus wreed te tracteren bedocht?
Ic claegehs u Cupido als God van minnen,
Dat ic dus moet ontsinnen.
Tôolaes by u vuertijds mi toeghebrocht,
Hebbic met duuveltigh tranen becocht:
Zichtent ic den troost der reinder goddinnen
Nier meer en mocht ghewinnen.
Olief ic beminde u ghelijc de Seraphinnen,
Als mijns hertê bloet.
Maer nu als qua tonghen haer vveerc beghinne,
Zo eist alieghen spoet.
Vuertijds vvaerdî goet, ê keerdet daëschcijn zoet
Tot mi:laes/dat huennigh es vvorden brine.
Nijd heeft ons ghescheedê dies ic an u nemen
Oorlof, schoô lief gh y vvaerd eens mine. (moet,

Ghy vvaerd eens mine rein vruwel cider,
Mids dat vvy vvaren els anders berader:
Als vvy onder sproken bee tonzer vramen
Zeer vriendelick tslamen.
D'aast mijnder liefden vvas ic dy een ontladere,
Spade ende vrouch vvaren vvy te gadere.
Dijn hertelieke woorden, naer dijns persoons be
M y zeer vvel bequamen. (tamen
Och
Ogh uutuercorentse al vry van blamen,
Van lune bleeft gh y gh y:
Als heetick u mine, res behauwen uwer samen,
Dat word comd anders by.
Zonder der niders cry, ons cas stond al vry:
Maer die worpent õme met haren venine.
Hoedt was, laes, res dus, dies nemick an dy,
Oerlof, schoon lief gh y waerd eens mine.

Eens, maghic wel segghē duertzwaer benogē:
Yvant vuertijds haddick dopsien dijnder oghen,
De sprake dijnder tonghe, naer mijn beheer,
Vwas mi oock ghereet.
Als ic peinle om diijn folafelick vertoghen,
Om diijn zedebareid die gh y hēbt gheploghen,
Ende om dijn woordekins amorues beleet,
Roerd mi bloed en zweet.
Als ic in mi zeluen ouerdijnckede dbescheet,
Van onzer beeden staaet:
Hoe gh y mi vertroostet verre ende breet
Ende nu valt obstinaet.
Naer dat ooc bi niders daet, en quadert ōghē faet
Tusschen onsliën al verkeerd es dat plaghe fortunate
Moet ic an hu nemen half desperaet,
Oerlof, Schoon lief gh y waerd eens mine.

Princelickste princeffe blēme vul eeren,
Hoe magh een zake dus saen verkeeren?  
Ik en cans verwonderen als nu ter tijt,  
Hoedt comt dus subijt!  
Als ick met hu vvaende best vruedgh vermeeré,  
Vindick my in een onbewist verzeeren:  
Ende niemend en doet ons defen fellen spijt,  
Dan haet ende nijt.  
Onderhinghe hilden vvy vroeyelick berijt,  
Zonder molestatie.  
Nu es verleend vuer alzulk iolijt,  
Druck en tribulatie.  
Ty vallsche natie, die onse recreatie  
Niedt, ende uut vruedghden steeckt in de pine:  
By vvelckhen ick nemen moet te defer spacie,  
Oorlof, schoon lief ghv vvaerd eens mine.

Ander snede van xiiij. Int Amourcus.

O blakeñ liefde! hoe queld ghymyn ziné,  
Inwendigh van binnen, met gloeiender minné?  
Help Venus goddinnen, slaeckt druck gherefen,  
Laeët trooft verweeruen.  
O schoone ghelijck t'hemels Seraphinnen!  
Ick sie vvel magh ick gheen succours ghewinné,  
Nemmermeer en can icks des brands ghenesen,  
Ick moeët besteeeruen.  
O bloeiende blôme wilt ghymy bedeeruen,  
Ende laten ontwueghd?

Ghy
VAN VEERTHİENEN.

Ghy meughd my met dusent ghenouchten erué
Vut druck in vrueghd.
Valt dogh niet troosteloos, toogt my dyn duegt,
Ofic sâl verdwinen duer tsaudelinnelick grief.
Duust dooden sâl ic fteruen laetty my onthuegt,
Vvat zuldy daer an vvinnen myn hertelick lief?

ij. O myn edel lief/ ghelijck ic ooit plagh,
Biddick, maeckt mijn s lidens een verdragh:
Bluscht minè o wagh/ ghy vermugh'd veel meer:
Vulcomt my dees zake.
Ghy zijd dalderliëffe dien ick nooit sagh:
Duer u en hebbick rusfe nacht nogh dagh:
Tes tonfent al gheclagh, ene onprékelic zeer,
Vveder ick sflape of vvaake.
Dat vvy dus gheftolen moeté cõmen ter sprake
Es my zwaer verguwen.
O God Cupido/ hoe vvel vvarick te ghemake,
Moëst ghy my niet schuwen.
Dyn vader en vvild dy noch niet huwen,
Dies fterue ic meer dooden da noit iemèd belief.
Moetick dlijf laten duer dijs vaders qua vvuwen
Vvat zuldy daer an winnen myn hertelick lief?

ij. O lief/ vvat vvind ghy an myn ghequel?
Vvaeromme en troost ghy my niet alzo vvel,
Als ghi mi duer u, laedt fteruen bi naes,
Te defen termine?
Dijnder natueren vald ghy al vvillens rebel,
Verliefende dyn ghemochte, tijt, vruegt en spēl:
Vat ter bloeiender ionckheit diend bêl folaes,
En Venus discipline.
Hoedt comt emmers bluick in de pine:
Zonder vrueghd oft glorie.
Maer, naer dat u beliefd aldus te fine,
Haut my in hu memorie.
Vuer druck verleend my, int hende victorie,
Of therte verluchhte ghelijck tuugd delen brief:
Laetty my dus steeren, myn weerdste ciborie,
Vvat zuldy daer an winnen myn hertelick lief?

IIJ. & Princessse, wie ic minne bouē alle vrouwen
Ick biddhu bluscht dogh myn benauwen,
Tot dyn vader van zinne werdt anders bedocht:
My langhd naer dien tijt.
Laet ons, ons minne bedeckt onderhauwen:
Hebt my liefick fal u dienen ter trauwen.
Mochtick folaes van u crighen my en rocht
Vviets haet hadde oft nijt.
O clara, weedt dat ghy clærder zijt
Dan zonne of planeten.
Vvel hebby uwen name clær wit als crijt,
Ick en can uus niet vergheten:
Herte zin en moed zyn op hu vervleten,
Doet my tseauue, biddick, of ic steetf duer dœgerieff.
Belswijt ghi mi, våder doot werdic haeft verbete
Vvat zuldy daer an winnen myn hertelick lief?

Ana
Van Veertien. 171.

Ander snede van xiiij.

† Try vallich wantrawwich der aeventueren rat: Hoe spitelick ontdraeidy mi als donbekende?
Dat ick die vruedhghi bi myn ghebueren lat,
Mi dus versteken vinde in ale ende.
Als ick eerst purreme met mynder bende,
Vut myn vранckeshe rijke
Ghelofdet ghi mi vuerpspoed zonder hende,
En nu slaet ghy mijns wuicke.
Die wylien ouerwilligh was zonder gheliicke
Vveerpt ghi faen tondere,
Gheheel myn opfet brijngt ghi zoote versijcke,
En myn volck by zondere,
Als ofic gheniedt ware van Iuppiters dondere:
Vvanende minen viand veel drucks beraen:
Maer hoe wel ick meende te brauwen wondere
Clouckelick vindick mij nu gheuaen.

†† O wantrawwich rat/vul quader pitfen,
Eerger dan een stijfmoeder op ees anders kind:
Myn auangaerde was sês duent Switfen,
Vuer Pauien, om oorloghen wel gheshind:
Die vuerhoede met dyn behendigh bewind
Brocht ghy in vare.
Dit dede ons (als die ons lettel bemind)
Le marcquis de Pilcare.

Ghe-
REFEREINEN,
Gheweldich duerbrack hy die vaste schiere
Zoo elck daer daduijs fagh:
Dees refereins stock feghd de date int clare,
Op d’Apostel Matthijs dagh.
Minen roup die te wesen op fente Denijs plagh,
Es verflaud dwelc dyn strâghicheit heeft ghedaé:
Vvât hoe ic doê hoepte dat daer mine prijs lagh,
Clouckelick vindick mij nu gheuaen.

[iij.]

Myn lelien vvorden daer onghehacht snoot,
Dies vvart ick ontsinnigh ende zeere ontsteld.
Zoo rudelic ouerviel my tf Keylers macht groot
Dat zy in myn heer broke met grooter gheweld
Straffelick heeft fortune haer op my verfeld,
Dat icks my moet schamen.
By fortchen vvart daer minen standaerd gheueld
Tot eeuwigher blamen.
Een en veertigh princen groot van namen
Daer gheuangel hen bleuen.
Némermeer en còrnick tot mijnder eerfter famé:
Acht princen lieter bleuen.
O’lâ Trimoelge, edel vassael verheuen!
Daer moeetic va u scheedé dier sdoods vermaen:
En als vacht ick doen vroem bouen fcreuen,
Clouckelick vindick mij nu gheuaen.

[iiiij.]

Prince vvié vvitick dit, dá fortunen principael,
Die
Die daer al myn armeye bracht ter doot:
En de my dede slaen ieghen eenen vassael:
Ghesheid la mort tot mijnder schanden groot.
Haddic dogh strijd gehad ieghe mijns ghenoot
Naer eens vrancks Cuenijnghs zeden:
En versleghen bleuen in Mars fel exploot,
Ick waers bet te vreden.
Zoo ouer langhe vochten wy ende streden
Sonder eenigh bestand,
Dat ic duer de moetheit van minen leden
Ghijngh in gheuantgher hand.
Dies spreekë me my schande an de borboschë cad
Hoe wel ick als een leeu doen vroe was bestaan
Nochtans en eist my gheen schande: want,
Clouckelick vindick mij nu gheuaen.

Van xiiiij. Met eenen steerte.

Ogh herte bedruckt, beclaeghd den dagh,
Dat ghy gheboren waerd, o wy, o wagh!
Maeckt hand gheflagh leefd nu onruffelick,
Nooit drouuer gheene!
Vvaer es den tijd die my verbliden plagh?
Lacen? hy es duere, dies ick wel magh
Voord an geaen laten, myn leuen luffelick,
En steeruen in weene.
Ogh lief waer zidy? hebdy therte van steene,
Hart als den Dyamant?

Hoe
Hoe plagh my te vermakene dyn wesen reene?
En dyn woorden plaïfant?
Vvaer fal ic hem soucken an welcken cant,
Die mi myn blyscar al af heeft ghemeten?
Vvie fal mi wijs maken en gheuen tverstan.
Of hy die aldus myn vrueghd heeft verfleten,
My al heeft vergheten?

ij.

In duuent manieren wy twee verhueghden,
Gheen tonghe en vuisproke al onse vrueghden,
Vuertijds voerelden ter vulder perfeetie,
Cleene tot mijnder baten.
Ick meende dat zyn liefde was vul van dueghde.
En als hi untgesoge hadde dmaerg mijnder iueg,
Fauspblatich mi brinigen oeder syn subiectie, (de)
Zo gaet hi mi laten.
Vvaer fal ick hem soucken, of ter wat straten,
Stede, doerp, of guchten?
Tiché hi e mochte duer liefde groot boumæte,
Gheene ander gheluchten.
Nu moet ick meestrostigh caermé en fuchten,
Duer hé die hé qualic te mi waert heeft gequate.
Ogh! wie fal mi segghé om strémé myn duchte,
Of hy, die aldus myn vrueghd heeft verfleten,
My al heeft vergheten?

iiij.

O lacec! hoe es nu verkeerd de canche?

Als
Als ick met hem vuertijds hadde alianche,
Ende hi mi toe boot zo menighen smeek,
Loos en valsch inden grond,
Al omme was ick een, ten auendspele, ten dâche,
Vulliuich en vet, naer der maeghden usanche:
Nu ben ick maghere onghedaen en bleeeck,
Also elcken es cond.
Myn schoon borskinks stonden al appelrond,
Naer Venus manieren.
Myn wâghelkinks bluesdê, vermeil was de mûd
Bloed rood haddick de lieren.
Ick was eene van Dianen camerieren.
Maer diis wegh, welc mé mi dicwilt heeft verwé
Ogh' vivie leefd nu die mi fal certiferen, (ten.
Oft hy die aldus myn vrueghd heeft verfleten,
My al heeft vergheten?

vii

q O vrueghd' hoe hebby mi aldus begheuen?
Vvaer zidy mi met minen boele ontbleuen?
Vvaer fal ick hem soucken teenigher prouince,
Die mi ditte doet?
Nu aldereerst hebbick vvel befeuen,
Dat verlies van lieue doet druckich leuen,
Tes ouerdiêd dies claghickt dé hooghtê Prince
Met tranen vulle vloed.
Ogh' hoe gheerne vand ick my in zyn ghemoet
Om te folacerene.'

Doen
Doen ter tijd hadick tcoragie goet
Te danchene, te ouerene:
Nu laes’ hebbick cause van dolerene,
Zo hy hier afint herte weet de secreten.
Jemend dogh, poghe my te declarerene,
Of hy, die aldus myn vrueghd heeft versleten,
My al heeft vergheten?

| Clause van xiiij. Dagghbedijnghe. |
Och’ helich heere almachtich Vadere,
Eeuwigh God wien ick myn ziele op draghe,
Die onslien uwe creatueren al gadero
Ghebrocht hebt als vaderlicke adere
Totten beghinsel van defen daghe,
Niet duer ons verdiente zoo ick ghewaghe
Maer by gratien die ghy tóswaerd wild verclaré,
Vvy bidden hu als ons beschud vuer plaghe,
Dat ghy ons defen dagh wild bewaren,
Zoo dat ons gheen doodfonden en bezwaren:
Laedt wederfoott en perikel ons niet ancleuën,
Dat wy u vuul rechtueerdicheid mueghen naren.
V vilt onsen wércké duegdighé vuerfpoed gheuë
Vvant ghy zijden wegh, de wareid, en dleuen.
ALS wy de warerid wel onder soucken staerlick,
Hoe wel wy tselue sien by experientien
Vinden wy in diuereiche boucken claerlick,
Dat den tijd costelick es vul excellentien.
Vvy lefen naer Augustins sententien
Dat den tijd met de weereid vvas gheordineerd.
Historie maeckt van dien veel mentien:
Vvant Cicero, haer, tstijds ghettughe describeerd.
Den tijd allerande diijnghen produceerd:
Ende niet alle zaken zoo elck heeft de wete:
Hy en staet niet stilie ongherepareerd,
Zoo ons demonstrerend menigh fraey poëte.
Van als ghebuertere publicq, int secrete:
Hy ghedooght ende cant al ghelijnghen.
Den tijd es priselick vuuer alle diijnghen.

Den meinsche gheboren van ziinder moedere
Lettel tiids leuende ghebreckigh en quaet
Al vul miserien zoo elck es vroedere
Spruudt ghelic eé blóme op luchtigh en delicaet:
Hy verflidt, verwelckerd, ende vergaet,
En vliet als eé schauwe, hooric lob vermöden:
Op eenen dagh seid Davuid hendt hy sijn staet:
Dus elc betere in den tiid zijn stiineckende zondé.
Den aermen deeld diin substantie by ponden:

M. Mind
Mind uwen naesten eer ghy ind verwijt sneest:
In gheenrande dootvlecken en zijd bevonden:
Belighd tijd te wilen dat pas end tijd gheest:
Twild ghedaen zijn te wilen ghy ind iolijt leest,
Vvaer by ic my moet te segghen bedwijnghen,
Den tiid es priselick vuer alle diinghen.

Lucas vermaende ons in alle ziin zaken vroet,
Zoo ons ooc zijn, ander euangelisten radelick,
Dat den mensche tot allen tiden waken moet:
Vvandt hy periculues es vvl twisten smadelick:
Perueers ende vu lock gondigher miften schadelick,
Onslié verleedéde, als wiene tlinésch doot grie
er vvy 6s onder de helsche tourbisten bradelick:
Vvinden, laedt ons beteren onze snootheit.
Te vvelen vvy leuen, de verdiente zeer groot leit
Seid Ecclesiasticus: beidt huere nogh dagh,
By dasmen ons, Joannis nono, bloot leit.
Hier mueghen vvy boete onzer zielen gheclagh.
Om dat elc inden tiid, dit, ter vveereld vermagh
Moet ic zulc als vueren tfelue lied fijnghen
Den tiid es priselick vuer alle diinghen.

Prince, den tiid es uutvercoren fiin.
Luftigh ende schoone vvl edeler fundatien:
Vvant in den tiid, vvilde God gheboren ziin,
Het bleec ten tide ziinder incarnatien.
Dat was tijd, van vervultheid der gratien,
Dien wy alle ontsaen hebbē met lettel ghepijns.
Paulus leid, dat in Christo telcker spacien,
Vvuedend de vervultheid des goddelicks schijns:
Den tijd was cōmen hy ghedochte zijns,
Ende ontsaermede Sions, zoo wy in Davyd hore
Ttijst vervultheid werde ᵒs veel helsch venijns
Als God sinen zone fant in de meghd vercorē.
Den heere des tijds was in den tiid gheboren:
Dae ᵒ moet my dwoord noghe ᵒs otsprijnghe,
Den tiid es priifelick vuer alle diinghen.


q O schoonste daer den dagh op magh dagh en,
Moeft ghy my helpen miin zwaer liden draghe,
Zo ware miin meh haghen mi vvat ontflopen;
Dan saudt ghy claer wete dlaft miinder plaghen
Vvies ic om uwen vville moet vvaghen:
Ghy saudt my claghen saudick emmers hopen.
Nu ziīn u onbekend, miin bitter nopen
Vul griuelicker treken.
Met Senct Iooris vischzop vindic my bedropen,
Nauvve can ic ghespreken.
Ogh lief vvat magh u an my ghebreken?
Vruedghd heeft mi bezweken, miin ooghēn lekē,
Vloedigh as bekē, om dat ghy miins zii̇d verfima
Diin liefde heeft mi miin herre duertekēn: (digh

Mij. Ouer-
Ouerpeins't dogh ditte, ende wel beradigh,
Die u bemind, lief, weest hem ghenadigh.


Ick beminne u ende fal hu eeuwelick minnen:
Duer u deerue ick bicans alle myn zinnen,
Van buten van binnen, cleene ende groot.
Ick exaltere u totten hemel'schen tinnen,
Bouen alle vrouwen, ja Venus goddinnen,
Gheen Keyferinnen, en hauwick dijns ghenoot.
O lief'ghi weedd dogh dit al bloor,
Ende hebt de experientie.
Hoe zidy dus ondanchaer dan? Ic bliuuer doot,
Of doet my assistentie.
Alle cere biedick u ende reuerentie,
Al en es eloquentie, des rijcdoms inuentie,
Noch preëminentie, my niet ouerladigh:
Niemend en heuet al in zyn residentie,
Dus loôd duegt met duegdê, en valt ghestadigh,
Die u bemind, lief, weest hem ghenadigh.

Ghenadicheid dient wel den schoone vrouwe;
O lief' op u staet al myn betrauwen,
Blucht myn benauwen, ende myn verdriet.
Vuer myn solaes, fal ick u eeuwelick hauwen,
Allo'langhe als ick u mach anschauwen
Vveder ghy laedt dauen dijn gratie of niet.
Vvel vare den God die my dees liefde riet,
Hoe mi daer therte af zweert.
Droufheid ende vrueghd, es alder minnaers liet,
O lief, ghy zides mi veert.
Vuer alle vrouwen heeft u miin herte begheert.
Hoe ghy miin bloet verteert, ic bent diets niet ontbeert,
Te helpt al nogh en deert, troost ghi mi oversa-
Van ooit, dbeghiinsed, tot in den lheert, (digh.
Hebbic u in vveerden ghehad, vald niet ouerda-
Die u bemind, lief, vveest hem ghenadigh. (digh, iiij.

Princesse, neemd dit om een ghediincken:
Diin vriendelieke ooghi kins laet op mi pinké:
Tot miins drouf heits minké é valt niet schadigh
Miins herten bloet, willick u couuer Schiincken:
Die hu bemind, lief, vveest hem ghenadigh.

Referein van xv. Ander sneede.
.j. Es hier iemend zoo curieus van bestiere,
Die naer miin regiméet vraegt, ofte miin maniere
Vvies ic versiere, ind lvveereolds plein?
Ic maecsk hu expeert.
Vveedt dat ic delicatelic mi zeluen aeihiere,
Alle vrueghd antiere, te vvine te biere,
Niemend en obediere, maer volghem minen trein.
Alzooort natuere begheert.
Met miinder vveerdiinne ben ic liefen vveert,
Duer al miin groot ghevveld.
Al myn patrimonie hebbick verre verteert,
Ja bee cattheil en gheld.
Eenen ieghelicken leuerick dagh en veld,
Om dobbelé, en triúphéré, met venºlacquaeié al.
Vraegt iement naer duutcómé, hoedt met my es
Oft oe ic ni geuoeñëñet wert u gelspelc. (gestelt?
Tes noch goed, maer,ic en weert waert draeie fal.

ij.

In snebal, in appels, in brieuen, in blommen,
Als Pacorus, hebbick myn liefde duerdrommen
En bems al duercommen,groot ende cleene:
Duer tverhael nocht beuick.
Eurealus veinstren, hebbick alle beclommen.
Leanders procelluese wateren duerfommen:
Chelije Parijs, ghecápt om de troyliche Heleene,
En noch niet en fneuick.
Ieghen deuangelie, tsgheest s wercken begheuic,
Als de fiende blende.
Als Cayn dolende, naert tyleesch zo leuick:
Van God donbekende.
Ooit was ic van Triphons bedrieghlicke bende,
Dies vreesick mi eens vuur Plutoets taeien stål:
Maer ioncheid persuadeerd mi Matteus eméde.
Ooc smeect mi dwiel van fortunen, ende
Tes noch goet, maer,ic en weert waert draeie fal.

iiij.

De olie en sijghboö, en hebbic niet ghelslacht
Als
Als den römighen Baal, hebbickelcken veracht:
Als Pharao bedacht, ben ick vul exactien:
Mids Helijts quaed bloed.
Met Amon hebbick gheheel stoopen ghwacht:
Dinen ende Bersabé hebbick vercracht:
Metten Phariseeusen ben ick vul detractions,
Ende noch eist al goed.
Hoouerdigh als Nicanor, terdickt al onder voet:
Vul Neroets wreeder leden.
Op Abimilechs tronck legghic zin ende moed:
Als Achab zonder reiden.
Metten vijf zotte maegde es m yn wijlsheit ledé,
Dies vallick met Lucifer menighen fraeien val:
En al heb ic met d'au biblisten, die noit duegt en
Ditte al duerwaeght totte dagh vá hedé, ilden
tes noch goet, maer, icer, en wet waert dracié fal.

Prince, God heere, dierd al salueerd,
Dufent perikelen hebbick ghesustineerd:
Dyn ghebod ghereiêteerd ende ouertorden,
Met Balacs qua doctrine.
Die met my verkeerde zyn doodén ghepasseerd,
Ende ick hebbe in zoden gheperfeueerd.
Met Eutichus verlapende dine helighe wordé,
En Paulus discipline.
Dies vreesick Abyrons veruaerlickie ruine,
Oft Antiochus wederfroot.

Miiij.  Van
Van Helizeus beeren verslonden te fine,
Of Iezabels quade doot.
Ogh heere sic kend myn zonden zyn groot:
Én hebbé mi ghehauwen int viádts delaeié mal.
Myn hope es in hu, naer Dauids word bloot:
Ghi zult mi ontfanghen als ben ic inden noot,
Het es nogh goed, én ic hope datt wel draeié sal.

§ Banck Refercin, van xv.

§ Ty u liën vileinen die nieuers en dienen,
Daer goed ghefellschap poeghd te veriolifene:
Zuupt ghi u rau warm moesch mette Diogeni-
Vvy willen ōs hauwen mette Epicuriené, (ciéne
Daer den wijn ind hoofd beghind te rifene:
Goed ghefellschap es vuer al te prifene,
Binnen t’weerelds traden.
Dees vreckaerdts behoordmen met vijnghers te
Die goet chiere verfmaden. (wisene,
Doe et gheliick wy Sardanapalum hooren raden.
Vuer een discipline:
Eedt, drijnckt, speeldt (leid hy) wild in vruegden
Kieft bulaes vuer pine. (baden,
Vuld daghelicks u flastche met Bacchus wine:
Drijnckt vryelick, én laedt den gheest verbliden,
Het vverdt den lichame een medicine:
Vvánt, men heeft ghedroncken van auden tiden.

§

Tdrin-
T drijncken heeft gheweest, eer meer dan min
Van de eerste meinlichen zoodt claer es beleuen,
Die faghmen zeer drijncké vā tiweerelts beghin,
Philosophen en poeten volghden zulken zin,
Mids edel en onedel die hé hier toe vvidé gheue
Met drijnckene heeft Kare! magnus v'vonder be
Rhetus dranck vertuaerlick.
(dreuen:
Marcus Antonius, heesfer boucken af ghescreuē
Phryx pooide zeer staerlick.
Alcinous ende Acerra droncken eenpaerlick,
Ende teeu wygher tijt.
Het drijncké regneerde zoo Plinius tuughd claer
Ooit duer de vveereld v'vijt.
(liek,
Vvaer õme en zoen vvy niet soucke ons acquijt,
Hauvven de posseffe zonder vermiden?
Laedt ons goed chiere maken zonder respijt:
Vvant, men heeft ghedroncken van auden tiden.

Xenophon, Aristotelus, Epicurus, Plato,
Homer, en Ennius vā drijnckene noit cesseerde.
De Centauren, Sertorius, Alchibiades Catho,
En met meer andere dé plum strijcker Gnatho,
Noit hoe die ghilden den pot trausteerden!
De Parthen, en persfen, hier in triumheerden,
Mids de greekén groot en smal:
Die faren nachten ouere en pergriecqueerden:
Cyrus barst hem ál.
Bonosus dranck wijnne zonnder ghetal:
Vvat baet dat ickt hele?
In niemnts sturte en ha den wijn beteren val
Dan in Bitias kele.
Cratinus drijncken ghiinck al buten spele,
Nooit man en fagh hem den croes ontgliden:
Dus laedt ons hopelick zijn, dicwilt en vele:
Vvant, men heeft ghedroncken van auden tiden.

Silenus tvoesterkind vanden Musen,
Ter eeren de ix. Nympfen en de drie gratien,
Dranck zij. croeften in, zonnder verflulen:
Maer moest er őme van zinen esel verhufen,
Ter eereden vallende te dier spacion.
Nouellius zittende in diueerliche recreation
Daert hem Bacchus riet,
Dranck altoos drie Coppë vut: vâ welcker potatie
Hy Tricongius hiet.
Plutarchus, en meer andere, en faeldens niet:
Maer hilden oock dien aerd.
Ende zeker ten es niet weerd datmen ons besiet
Es dlijf niet bewaerd.
Vvy en hebbé gheene gheeest hoei ongh gheiaert,
Of Baccus en doet melancolie liden.
Laedt ons hier toe sien daer op neméde regaerd:
Vvant, men heeft ghedroncken van auden tiden.
VAN VIIFTHIENEN.

Martiael liet syn liefde op vyf vrouwen dalen, 
En haen xxiiij. letters in, onder hem viuen: 
Zoo veul crosen, moeften elcke lettere betalen, 
Dies drank hy viere en twintigh schalen.
Vvie hoorde noit van zulcken, drijncker scriuwen? 
Laedt ons an Oenophylus fententie bliuen, 
Drijnckende goed rond: 
Den eersten tueghe (leid hy) doet den smaeck be-
Den tweesten spoeld den mond. (cluuen.
Den derden conforteerd tverhemelfels grond.
Den vierden wild vechten.
Den vyfsten tueghe duerlimite al ter stond,
Zonder eenigh berechten.
Den seften ghieest victorie den knechten.
Den soeneste triuphereer, he en rouct wiet benide
Laet os ooc vroyelic zyn é schutterlic beslechte:
Vvant, men heeft ghedroncken van auden tiden.

vj.

Prince der pensée, God geue u veel vredijnghe: 
Paeys, minne, ruste, folaes en deduut,
Int drijnke, goe pakkijnghe, en goe bestedijnghe:
Niet alleene u, maer alle die van Edijnghen 
M. Ian huusman, de pensée, en Pier nuut. 
Laedt ons altoos drijncken tsy som of uut:
Nochtans niet te baut.
Vvant om te behaudene corage en virtuut,
PENSERY FAULT. Ɗ

Dus
Dus biddic valt int drieckhen niet te staht:
Vreest den hooghsten God.
Vvildy u daer af præsueren menigh vaut?
Siet toe wacht wel tslot.
Niet min als handelen wy zomtijd den pot,
Tcomd al eens, wy en vechten noch en strieden.
Dus laedt den gheest vermaaken al auot:
Vvant, men heeft ghebronckhen van auden tiden.

Anderen Prince.

Prince laedt den vreckaerd, vreckelic verriicken:
Laet den coopman achter land syn ware coopé:
Laedt den astronomin in syn stieren kieckhen:
Laedt de fueraers beligh met haer praßticken:
Laedt den zeemaken vischen vaen met hoopen:
Laedt den amoureus syn liefkein beloopen,
Zeere delicatelleck:
Te wilck, zal opt tasle staen den vvijn met stoo-
Redekleck ende matelick,

(pén,
Ende vvy ssullen drijnchhen niet te hatelick,
Maer zomtijd met luftë:
Alzoo vverdett den lichame batelick,
Tßmaeckët vvel met dußte.
Als vindt men lieden, vreemd van imbuste,
Diedt lieuer hanghen zauden an haer wghësmidë,
Më vindter ooc diett vertulpë zullë zöder ruffte,
Vvant men heeft ghebronckhen van auden tiden.

Refereinen,
Mi deerd dat de dröckaerts daer toe vercore lyn
Die hê laten dijncken (zôder God tandijncckene)
Dat zy tot droncke dijncken gheboren zyn,
Gheenen cop en hebben om uut te dijncckene.
De eere vâden coppë en staet my niet te mijncke
Vuer Bacchus Scholieren:
(ne
Vvânt daerm en de potten beghind te cijncckene
Gaët buten mannieren.
Men siet daer groote backen hantieren
Zondereenigh verblasen.
Gheen vrueghd en salmer communiquieren
Dan dijß wel fâsen.
Naer de exquisitste coppen zy rasen:
Vvëedt dat ick de wareid legghe als aud cantere.
Zy maken vele feesten ende groote solalen
Met verguldin schulpten, schalen, croesen, glasen,
Maer, noch was Neffors cop duuflmael triîphabet-
ij.

Men siet de dronckaerds haer aud ghebac backê
Der vruegdé fmac smackê, in dé wîin fittë soppe:
Altoos vul den sac sâcken, ende pac op pac pâckê
Die heden anders dede, men zo met hê schoppê.
Vuertiids nochtans wilden zy hem anders ver-
Dan zy doen als heden.

De centauren droncken uut costelicke coppen
Als zij onderlijnghhe streden.
Eens in een gheuecht, Theseus vuul onureden,
Slough Euritum ter doot,
Met den nap die vuer hë stond, in tidé voerledé,
Peins dien cop was groot.
Apollo en Neptunus twee Goden mignoot,
Om dat zij Trooyen stichten soent te plaisantere,
Ontsijnghen van Laomedon vuer haer exploop
Excellente vasseelen, van gáude, zwaer als loot:
Maer, nogh was Nestors cop dúufsmaal triúphá-

Als Ayax, ende Vliësse vul labueren, tsamen
Om paesis maken, nooit haer daghen fwiyckeling,
Met Phoenix tot Achillem als oratuere, quamé,
Hietse wel cómen, alzoodt was blijckende:
Patroclum zant hy om den cop zeer rijckeling
Passerende eelks finnen:
Dien droncken sy te tsamen vut ghelijckeling,
Eens met goeder minnen.
Vliëssen, achter dien, te Phæacien binnen,
By Alcinoum eerbaer,
Dede sacrificie, goden en goddinnen,
Naer costúme van-al daer,
Met eenen schoonen nap, van zelvure claer,
Gheamilgiert met blómé gheé diingh elegátére
Een carbunckel verlichtet daer alleenpaer,
Den nap stont op menighen precieuëlen pilaer,

Maer
VAN VIIIFTHIENEN.  195.
Maer, nogh was Neftors cop duustmael triúphá-

(tere.

Menalcas cop, daer dé wiingaerd riicke bloeide
Gheámelgiërd vul druuen, gheestigh, excellenth:
End Dainetas nap, daer Orpheus musike vloeide
Vvant, voghels en boschen volghdé hé òtrent,
Eis weet dat dees coppé waren preciues en gent,
Ghefjck den Neroets loiael:
Den welcken hy vertard als van dueghdé blent,
Duer der furien strael.
Didoets nap vvas van peerlen orientael,
Dien Bitias dranck vul vviin:
An tgaud en mocht, vyercké pusoé nogh regael,
Nogh gheenrande venuin.
Dienckt u lient dat hier backé thuwen vville zii?
Ghy drieckers, kieff eené, é diënckt habúdátere.
Om dat ic ftremmen zo uvelieder ghepiin,
Hebbcker vele ghenoemd op defen termii:
Naer, nogh was Neftors cop duustmael triúphá-

(tere.

(Prince, Neftors cop vvaertwel 0erlocht redelic
Passeerd alle coppen, nu en te auden tie:
Piríthous bruolft ftonter in ghevvocht edelick,
Met gheheel ende al Iuppiters bòuerniie.
Tvvee buucké, viere handtaué, haddi an elcke tie
Met vier duuen daer beneuen:
Meest Homeruus vveercken ende poëtrie

Stonderz
Stonder op ghescreuen.
Zonne, mane, sterren subtilick verheuen,
Chenagheld om vaft hauwen.
Den hemel van laluer ghecontrefaict naer dleue,
Mocht elck daer anschauwen.
De lucht was lijfveerwich, gemijngeld met blau
Noit maen fagh gheen weerck cöftantere. (wé,
Int uutdrijncken moest hem elc man benauwe
Zonder Nestor, die drancken uut sonder flauwe,
Kieft defen, wildy, nooit cop triumphantere.

Refereinen van xv. Overhand.

A. j.

Als ick ondersoucke te mijnder officien,
Der vroouwen conditien, vul quader suspicien,
Duerronnen met vicien, vul van venine,
Zo en eist van my niet.
Meenende dat zy goet waren, vul derjusticien,
Vinde dat zijt al bruinghen ter internitien:
Daer ic solaes zochte en schuuld niet dan pine,
Rauwe en verdriet.
O Venus, waeromme es dit groot wec ghesciet,
Meeft op alle vroouwen?
Van schoonheid gaf hemlien natuere doghtiet:
Maer elck ontsiet haer clauwen,
Al laten zy danuwe, haer lieffelick anschauwen,
Op iemend, hellaes, wie falfer hem an hauwen?
Ic weet al dbenauwen, als eist afgrifelick:

Inden
Inden steert leid tvenijn zy zyn vul ontrauwen.
An hēlien en hebben zy een poīnt niet priletic.

B. j.

q'Tfy moet hu liem werdē die vrauwē vrillmadē,
Berampers, hinnetasters, qualick beraden,
Al vul ountriesaden, cueny elcken ontogeoden,
Met dijnder tonghen blat.
Inder vrauwen schande zidy beladen,
Mids dien ghi en saeghd nooit Dianen baden
Gheliege Āctheon dede, vul vlammigher moeden,
In vrau Venus bat.
Hy en hadde nooit hongher die nooit en at,
In Cupidoets foreest.
Die dit doet, zijt ghelcpen alzoot blijct al plat.
Zonder vrueghd oft gheest:
Dies zyn de vrauwen meeest, ghelloghe, gheteest,
Van hu liem, mids dat ghy niet en vreest.
Haren ondanc, oft tempeest, van elken resufetelic.
Ghi sijt qualic bedogt: wāt, smaeestet ghi dé keest,
Zy en hebbé an hē lien niet ee poīct blāmerelic.

A. ij.

q'Solafelick zyn zy als zy willen: wats dan?
Maer al haer ghelpan, zoo ick vinden can,
Gheest ons den ban, ende drouf heits quale,
Vul alder ketiusieht.
Al dat zy hebben (daer met scheede icker van)
Dats, dat zy hem voughen cuenē onder den má,

N. Van
Van al haerlier abelheit es dat tprincipale:
Noch eist zonder by bliuicheit.
Bemercke zy an eené anderen meer vulliucheit,
Dan an haerlieder lief?
Griet hemliem de conditie van eens anders bedri
Schuerd gh y wuen brief.
Als ic eerlt besief, dit zwaer ongherief,
Verbelghen zy my, hoe icse nooit verhief:
Mids dat dit zelf grief, in my dus es rilelic.
Van haer wankelbareid comd elcken myf kief,
An hélien en hebben zy een poineit niet rilelic.

B. i[j.]

Die de vauwen belaftten met wankelbareid,
Spreken ghelijc de blende vander clareid,
Of vanden colueren daer af niet wetende:
Ende als viand der minnen.
Vvant zy in liefden besighen zulcké staireid,
Datmen melancolie, druck, anxt en zwareid,
Mids ander hertzweerijghen es verghetende:
En paeisieren elcks zinnen.
Vvat gaat ter weereld vuere dees schoó goddine
Op niemend fel noch wreed?
Elcks verstand zy passeren en verwinnen:
Elc mindse als waerd hem leed.
Mé es hélien bereed, mids haerlier wijs bescheed
Ende dan?tgheent datter schuuld onder tcleed?
Vvelc purret bloet en swert, vá elken ap pberelic

Dies
VAN VIJFTHIELEN.

Dts elc moert leuen naer haerlieder beheed: 
Zy en hebbé an hé lien niet éé poiélt blámerelic.

A. iij.

Alle qua conditien hebben zy an haer,
Dies maken zy my wel naer, myn zinnen swaer,
Van dat zy mi zoo staer, te bedrieghen begonsté,
Duer haer valliche pieren.
Screié ofte smecken zy? zo dreeghen zy eëpaer.
Purpuere en vernich, maeét haer aenschijn cläer
Alle haer faulamlanten, risen uut haer consfen,
Van thien duust manniere.
Mids conste cuenen zy daenschijn verchieren,
Alzoodt blijcket nu laen.
Mids const coloreren zy lepen en lieren:
Const gheeft hemlijen tvermaen.
Const leerde haer ooghen slaen: cóft leerde staa
Const leerde hem lihen losfelichaer boel ontsaen:
Const leerde gaaen, zeer veriolifelik:
Cóft leerde hé lihen weenen menighé loofen traé:
An hélijen en hebben zy een poinét niet prifelieic.

B. iij.

Vvic ooit schimp vá vrawe te segghé begheer
Vele beter warde hem dat hijs ontbeerde: (de,
Vvant zy zyn minzaem, lieffelie, en gracelick,
Alló elck es vroedere.
Vuer eenen liefuen péd, schiepte God op deerde,
Dies en so niemend vullingheken haer weerde.

Nij. Vvild
Vvild iemend lachteren haer wesent solacelick?
Peintt een wijs was u moeder,
Vrauwen zyn tismans weluaers behoedere:
Zoomet vele liet gheischien.
Vrauwen zyn onler alder op voedere,
Niemend en machs ontvlijen.
Zy cuenen tallen tien, elcks hertekin verblien:
Als en fæghmenfe maer achter straten lijn,
Elc moet hem beïnien, zo ic tcas ben narrerelic.
Zöder vrauwen eít al niet dies fegghic mids diée
Zy en hebbe an hé liën niët ee poict blâmerelic.

A. iiij.

Dobbele, faussamblantigh, syn zy ghemeene,
Verhardt ghelijck den steene, groot ende cleene:
Men en vindt el gheene, mids harer natureren,
Zy en zyn vul smetten.
Orguilleusheit, ende fierheit, hauden fi te leene:
Ende al zyn zy vleickich, oncuusch, onréeene,
Mids confen cuenen zy dit tallen hueren
Subijt beletten.
Dies zy lauuen, strijcken, vernisschen, blanckette,
Meeft talder flond.
Zy cuenen haren knip te passe setten,
Vuer den spieghel rond.
Hier stellen zy hem bond, en leeren den mond,
Vriendelick lacchen alzoo elcken es cond:
Vvant zy in den grond zo valsch zyn tes ifelick.
Vvat
Vvat willic iemend leeren, haren losen vond,
An hélien en hebben zy niet een pointt priselic.

B. iiiij.

Vvat zy zyn oft niet? vald niet meer clachtigh.
Elc weet wel, hadde hier bouen God almachtigh
Vyllen ordineren iet meer behaghelick,
Tot tsmans vrueghd en spoethet,
Dan de vrawe, twas in hem zeer crachtigh:
Aldus dan weestte te prisen vuerdachtigh
Naer haerlieder meeslit niet zynde vraghelicke,
Maer tooghd oodmoetheit.
De vrawe zijns weerd dogh vul alder goetheit,
Om de mans ghemaect:
Vvat gaed hier int leue vuer die zoestte zoetheit
Metten vrawwen naeckt?
Elc daer hittich blaeët, gheé vruegt daer en slaeët,
Om ghelieuen, deen en dander waeckt
Deen haeët, dér slaeët, zo es elc triumpherelic.
Gheé ghemaç zóder vrawé hi weet diët slaeët
Zy en hebbé an hélien niet éé poïët blamerelic.

A. v.

Om geld, niet duer liefde, laett hë dit ghefschache
Hantieren zeer fachte, by daghe, by nachte,
Dies al haer ghadache es valsch ende quaëd híer
Gheen aergher ghebras leefd.
Het en helpt schoon sprake, bede, nogh clachte,
Sy houden gheueinsfheit binnen haren vachte:

Niiij. Vvach-
REFEREINEN.

Vvachtende haer ghepeinsen mids ouerdaet fier,
Tot datt eens pas gheefd.
Houerden an hem liën subtilick en ras cleefd
Sy zyn te abhominable.
Van spīte. Van hēlien elcghelijc eenē das beefd;
Gheen dier zoo execrable.
Sy zyn instable, als den wind mutabele,
Ter øme flaeachs inuention excellent en hable:
Puer discordabele, es haer weerck onwisellic:
Vvat onghelijc zy hebbē ten es niet reprochable
An hēlien en hebben zy niet een point prisellic.

B. v.

Vindtmen vuul lueren, spītigh, rigorues,
Vvankelbaar, sumues, obstinaet, en prues,
Die latick alle varen als verloren dierkins,
Ende leuende ommatelicck.
Ick spreke van dese hertekins coraiues,
Vriendelick ind weerck, int woord gratiues,
Vvie saudt hēlien wegheren dees camerierniks?
Sy draghēn hem zoo statelick.
Hēlien diedt beleuen cuenen vallen zy batelick,
Ende bieden hemliēn ghemack.
Haer ooghs kins pijnckende delicatelicck,
Beweeren elcks pack.
Hoe slīfē Anteros wrac, noit troost hē en ghe
Die zyn lief helīde, oft secretelic sprack, (brack.
Natuere daer ooit track, dywelc es exalterelicck.

Tfy u
VAN VIJFTIENEN.
199.

Tyf u lien dan die studeerd in der vauwen lack:
Zy en hebbé an hé lien niet éé poët blamerelic.

A. vj.

Prince, waer om willic mi onder hélien steken,
Duer haer valsche treken, hebserre veel betweke:
Ien faudent vullpreken, met thien dusent tonghe
Dat benindick bloot.
Doe ghy iec tonpasse zy fullent wrekten:
Ghelijc dat ter vmeereld ooit heeft ghebleken,
An Hercules, en Sampson diett al bedwonghen,
En zyn duer vauwen doot.
Vauertijds en vwas haer selheit niet zo groot
Int vmeerelds habitatie
Als nu, zoó ickt vinde, by menich exploot:
Vvant zy syn sonder gratie.
Ic vindte in tsverelde statie, de bedriehelicste na
Treken, én recken, es al haer studatie,
Gheen ander occupatie en es haer herte spiletic:
Dies verhaliic mine stoc noch, en dauwe allegatie
An hélien en hebben zy niet een poët priletic.

B. vj.

Prince, eerd vauwen al'tijd bouren sommen:
Vvy zyn dogh alle van vauvven ghecommen,
Dies nood vware, datmen haerliër prijs uut drou
Dner haerlieder habel zede.
Vvant zy de blomméen zyn bouren allen blómen,
Vvel rieckende bouren balleme en alle gommen,
Niiij. Vveer-
Vveerdigh datmense in gaude befloughe:
Zy maken paeis en vrede.
Sy hebben verloofd menigh land en stede,
Vuer Mars fel bezwaren:
Het bleeck an Iahel, ende an Hester mede,
Enede an duust met Sifaren.
Vvie salde verclaren, Suzannen melsbaren?
Om dat zu haer reinicheit wilde bewaren
Ieghen daude charen, welc vuer al es lauderelic.
Vrauwé zyn vele eeré weert, dies flutic zóder spa
Sy en hebbe á héliec niet eé poët blámerelic. (ié,

— Referfin van xvj. voor d’hand ghemacht.

— Vvie sal my bystaen met medicinen?
Vvie sal my verlossen uut wederstoot?
Vvie sal my quiët maken dlasf mijnder pinen?
Vvie sal my ghelstremmen Venus fel exploot?
Ogh lief/ick roupe ghenade ternooot,
Op hu, als die my mueghd stelen te vreen.
Belwijckt ghi mi, fo stuerie ic de bitter doot:
Niemet en mach my helpé op den dach và heen.
Als iandick u een deuise vander penseen,
Het en was gheen wonder noch vremde sake.
Dyn fierheid, dyn zedebareid, en vułcômen leen,
Commens my te vueren weder ic slape of wake.
Als nu peinis om dyn wâghen, nu ó dyn sprake
Nu, ó dyn ghelstichticheit, die mi doet verbroeié.

Dan
Dá peinse ó dyn ooghé, daer ic op roupe wrake.
Zulck ghepeins lief doet de pensleen groeien.

ij.

Hoe ick meer peinse, schoon aenschijn zoet,
Hoe ick meer arpeinse, met scheerpen zinne,
Hoe ick rein beelde meer peinse moeet:
Vvant deen ghepeins brijghd dander inne.
Als my te vuere comd de vierighe minne
Die ic u draghen moet wel tot mijn der kuere,
En ic minen troost vinde van cleene ghewinne,
Dan wild myn herte van drucke schueren.
Ogh peinseck dan, mocht zu my ghebuere,
Ende mochtick goede vreugd met haer betrapen
Wilde zu beweren myn laudeinigh trueren,
En ic met haer mochte, eten, drijncken, en slapen
Oft warick dalder minste van haren knapen,
Ende zu my wilde met trooste besproeien:
Minnen gheest can vreugt uyt dees ghepeins ra
Zulck ghepeins lief doet de pensleen groeien. (pe

ijj.

Mochtick met haer zyn heymelick al stille,
Peinsic wedere, en zelue haer myn brieuen lesn
Mochtick haer ontdecken al minen wille.
Mocht icle doen groeten met dien of desen.
Mochtick noch tauent in haer camer wesen,
Ten danche, oft elders daer zu haer vinden sal.
O God vanden hemele, zo waric ghenelen.

Maer
Maer neen ick, laes' ic bliue int mesval. 
Al zuchtende weinschick mi, haer lieffte ghetal, 
Haer ter eerde die my tghepeins in zand. 
Droughe zu my ionsthe, dat weinschick vuere al, 
So en warer gheen blider meinsche ind land. 
Hoe dieuer ghecocht hoe vveerder pand, 
Peinsick dan vveder om mijns zins vernoeien. 
Dus troostick my zeluen, en leue hier by want, 
Sulck ghepeins lief doet de penseen groeien.

Prinсesse, dalder lieffte, toecommende, ende nu: 
Vuer alle andere vrauen hebbick hu vercoren. 
Myn ghepeinsen beghinnen ende henden an u: 
Laedt my dogh eenigh succours oerboren. 
Myn simpel bede wild dogh anhoren, 
Eeuwelick willick hu dienstknecht bliuen: 
En laedt (biddick) minen aerbeid niet verloren, 
In contreliesden, ghy als fluer van wiuen, 
Vvild my dogh een hopelick wordeken scruuen: 
En otpluuët dyn barmhertichheit tot myn beghe 
Ee schoõ word magh al miné druc verdrie: (re: 
Myn alder lieffte, vvat magh u datte deeren? 
Scrijfd my iet vveder om tlvreighds gheneeren: 
Een vvoord magh blusschen al myn vernoeien. 
Indien ghy dus myn melancolie vvildet vveerê, 
So mochten de groeiende penseen bloeien.
By dat wy poetelick vinden beschreuen,
Die vuertijds wat vroonders hebben bedreuen
Vvorde godé verheue, mids haer virtuues heid.
Van Ceres hebben vvy eerst dbrood beleeuen.
Pallas heeft de olieuen eerst uyt gheheuen.
Bacchus vand de wijnen, mids zyn coraiue heid
Venus vand luxurie, en libidinues heid.
Als die haer vaat hild an Priapus pack.
Cupido toogd al omme zyn orguillues heid,
Volghende de substantie zijns moeders vvrack.
Zu vvvart gheboren ghelijck, Hesiodus sprack,
Van de schume der zee ten eersten beginne
Saturnus ghemachte, daer niet en ghedrack:
Dies al dat haer an cleest cs luxuriues en lack:
Haer elcken presenterende als een goe zottinne,
Daer omme heedt zu der minnen godinne.

Al haer voordstel es luxuriues en lascijs,
Dies heedt zu een flegmatijckigh vvinf:
Broosch cs haer lijf, vvat baett dat iekt-hele?
Lichueerdigh, manghier, es al haer bedrijf.
Met Ceslon, haren gurdel, bindt zu seer lijf
Hem lian die zu spel iond van haer vele.
De duuen zyn onder haer tutele.
Zu vertierd gheerne, ghelijck een duue die beckt.
Vvitte Swanen, voeren lie tot allen spele:
Vvant zu tot schoon mans meest es verweckt.
Den boom Myrthus onder haer baeilge streckt:
Vvant dien rueck instammeerd tot Venus ghe-
vvinne.
Al haer opset sorteerd een onrein effect,
Ende om dat zijt al tot luxurien treckt:
La ende al beveleckt als veninighe spinne,
Daer omme heedt zu der minnen goddinne.

Zu en dé nooit anders te gheender spacie,
Dan elcken ghelieuen by haer gratie,
Sulck es haer natie, verre en wijt.
Venus heedt een voluptuuese delectatie,
Daer al Adams broedsel neemd zyn statie:
Vuer haer en eist al maer eenen lijt.
Mercurius maecte om haer den Hermophrodiyt.
Iuppiter wan Cupido an haer vierigh blaken.
Mars maekte Hermionen ter zeluer tijt.
Anchises wan Eneam vul hoeflicher spraken.
Bute's wan Erix, om blusschen haer haken.
Zu verliesde op Adonis met verhoeden zinne.
Dees luxurie en sal zu temmermeer flaken,
Ende om dat zu cause es van alzulcke zaken,
Elcken toe biedende haer ionstighe minne,
Daer omme heedt zu der minnen goddinne.

Prin-
Prince, in Cypers, vand zu teeuwigher blame,
Dat de longhe maeghten worden infame,
Ende metten lichame, beslaefden tgheld.
De Agathyrsen, bracht zu in eenen quaen name.
Honden voere, was die van Trachien bequame.
De Schyten, waren met ghemeé wijs ghequel'd.
De Araboisen, bleué met haer maegscap verseld.
Vwijs parautsen, was te Babilonien gheé scháde
De Indoisen, befoeignierden opt bloote veld,
In Barbarien, hebben zy wijs menigherande:
Dit doet al frau Venus met haren brande,
Als een luxurieuße broosche eluinne.
Ende om dat lêt al bindt met haren bande,
Niet daer alleene, maer hier ooc binnen lande,
En haer goelics laedt taften onder den kinne,
Daer omme heeët zu der minnen godinne.

Recein van zeuenthienen.

Vvaeromme besiedy my? om minen baerd?
Hebdi scoöderé gesieé, djienet u? neé ghinochtás.
Hoe leelic?ic en bite nieménd, sijt niet veruaerd:
Maer neemd op de ghestruuïdheid wel regaerd,
Ghy en saeghd nooit het ghestoffeerder wrans,
Alzulcke baerdén vulmaken schoon mans,
Daer de vruaukins om liden druck met pinen,
Ons vuerlatten, droughen alle baerden bycans:

Maer
Maer ghien saeght noit schoöderen dá dé minen,
Delen baerd, brijnghd vijf scheersen ter ruinen,
Eer men net af ghevaegh, en nieht al den bras:
Maer ghy? Tret ten house vanden beghinen,
Zy zullen u af vijftén met eenen bias.
Al dbaerd dat es, ofte dat nooit was,
En ghelijckt den minen niet, onthaudt dees leffe
Vvandt zoo ghy claer meercken muegt op dit pas
Hy es gloedigh als quame hi uut vulcanº fmesse.

Men heeft wel veel frysche baerden vonden:
In Mezentius langhen baerd, mocht eel cervroë
Saturnus prolixicheit, en was niet om gronden.
Pelias ende Acestes ghebaerddde monden,
Ghelooë als honden, waren niet om vermoëen.
Pitaem en Antenor, mids Calchas van Troien,
Hadden ghestreckte baerden, grijs als aluyn:
Maer die zijn van auheheid alle monioien,
En ooc griee, en zwarte baerden, lyn te comun.
Jopas baerd was ghevlochten gheliië een tuuyn.
Mopfus wad de finee drie waeerf rôd ôme d’had.
De Entellus was ghespekel, wit, rood, en bruût:
Maer den minen es een veerdigh an elcken cand.
Tighelizcs en es hier nieuens int land,
Als brocht ghijer my toe meer’dan leffe.
Gheloe fdijs niet?beliet, ic en lieghu niet:want,
Hy es gloedigh als quame hi uut vulcanº fmesse.

Cy-
Cynarus catten boerd was al verrodt;
Mé en kéder ghee coluer an, dwelc hy begheerde
Busyris vlassin baerd, was altoos becrodt,
Den Cerberus was zoo veruaerlic beïndot,
Datter de duuels af liepen harer veerde.
Euanders spiautrin baerd sleepte op deerde,
Soo den Nestors en Phoenix deen, naer de poëte
Iphitus crunkelbaert, was van cleender weerde
Den Achemenides, scheen vanden motten gheete
Vcallegons knijfelbaerd stack al vul neten.
Den Phylemons cruelde, buter maten diueers.
Charons gheeten baerd, was van auudé verfleté.
Op Vlixes vrijnaerdschen en quá noit scheers.
Martiaels baerd scheen een fchemijnckels eers.
Den Neptunus scheen ghevild met eenen rostighen messe.
Den minen es al anders, besieté langs en dweers,
Hy es gloedigh als quame hi uut vulcanº smesse.

Prince God,ieghen u en es gheen cakelen,
Ghy maect de baerden vrede, naer eleks gheewin.
Het en helpt ieghenstunen nogh pernakelen;
De menighe draeghd den baerd van mirakelen,
Alle leghweercker coluermen looper in.
Gheé baerde en stoden in Aicxàder magnuszin,
Hy en mochtë niet gheeluchten tot zinen kies.
Earinus ende Nero, bee meer ende min,

Schon-
Schöcken den God Esculapio harer baerdé vlies,
Tighelijcs van minen baerd nooit en wies.
Niet ros dat ghijt weett, cótrarie willic tooghcn.
En heedt my t'ros Heinken niet, vermijd u dies:
Biden sweeten ic en sauds u niet ghedooghcn.
Als en was hy nooit ghewasschen met looghen,
Verwerrend, verburfteld, ghelijc een cleffe.
Ghy en saeght noit schoonder baert met ooghé.
Hy es gloedigh als quame hi uut vulcan' linessse.

|| Referein van achtbien.

\&
O dolorues herte! bedruwt vul allenden!
Ick vloucke u Cupido met uwer benden,
Die my dus ontrustt vul melancolien.
O lichaem vul mesquamen! waer falick henden?
Vvie magh my dit onghebruuck toe lenden?
Eeuwigh moet ick trueren daer ander verblyen.
Fortune es myn stijfmoeder tallen tyen.
Liefs presentie en can ick niet ghewinnen.
Ic en weet wie myn vrueghd dus mach benyen,
Ten zy Anteros die my roofd myn zinnen.
God es hy, altoos contrarie der minnen:
Eleken despointierende, zoo ic wel ben vroed.
Daer es valt ghesloten in myn herte binnen,
Eene die my uut drijnct myn roöde bloed:
Hoe wel zu my cleen hachtt de blomme zoed,
Nochtas hopic beters: wát zu my zeer naer leid.

Ick
VAN ACHTHIENE.

Ick sal noch verbreken haren sieren moed,
Mids pacientie verwinsterighe der swaerheid.

ij.

Lijf ende goed al haer te male obedierd:
Vvant ghelijc de druue den wijngaert verchierd,
Ende vele schoon vruchten, de vette landen,
Tghelijcks by haer sprake wel ghemannierd,
Mids dat zu haer zoo zedebarigh tierd,
Es zu verherd bouen elcks verlanden.
Ghelijc Bacchus heeft zu delicate handen.
Thaer ghelijck Apollo, tcoluer van gauwe.
Zu heeft Venus ooghen, die my doen verbradden
My iamerd dat ic deeuwen moet zulc een vauwe
Ghelijc de roose schoon, gloeid metten dauwe,
In den bliden nuchterstond, es deye Deësse,
Gloeiende int aenlichijn, de zuuer kerstauwe:
By welcken, ick duer haer myn sinnen meses.
Ic bluue haer dienstbo, zu myn meestresse:
V viens hoghe presentie my eenpaer greid,
Ende sal eens obtineren van myn clergesse
Mids pacientien, verwinsterighe der swaerid.

ijj.

Lijf ende weluaerd, an defen brief cleefd:
Vvant minne die mi al dit ongherief gheefd,
Es een begheerte (tuughd Gilbertus claeer)
Vuer my principalick die dus ind grief sneefd,
On te ghebruuckene tgheen; datmen lief heefd.

O. Vveleck
Vvelck my verre es, dies blijfd myn herte zwaer.
Tgeent datmen mind, waend mé vindé eépaer,
Seid Hyeronimus ende andere dier ghelijckce:
Maer, lacen/die redene en vindick niert waer
Vvant haren persoon slaet my al omme swijcke,
Quame icse int ghemoer eens, zo warick rijcke:
Maer neen ick, hellaes: dat beclaghic hier.
Focus verraedcap brijnghd my te versijcke:
Al swighende verbrandick in Cupidoets vier.
Ick duwckce ende lide al dit dangier,
Vvaer by myn herte, bicans eenpaer schreid:
Nochtans sal ick vermuwerwen haer herte fier,
Mids pacientjen, verwinsterigghe der zwaereid.

Prince, alleene thaken spand in my de croone:
Vvant, hoe zeere zu haer maeckt te noone,
Tgepeins blijfd op haer, dat en mach niet falé:
Ick minze bouen al, binnen tf hemels throone.
Nooit verlagde Apollo naer Daphnen schoone:
Noch Paris naer Heleenen wel ter talen:
Noch daunders die Suzannen brochten in qualé:
Noch Piraem naer Thil be zijns herten kies:
Noch Isiphile, als Iason was gaen halen,
Int Heyland van Colchos tschoon guldin vlies,
Als ic doe, fichtent dat dees liefde wies,
Den God van minnen wils my doen restoor.
Al tgoed der weereld extimérick verlies,

Als
ALS ZIJEGHEN MY NIET EN DOET HAER DEUVOOR:
Nochtans als maeckle my ontrust en loor,
By dat my myn herte tuughd ende claer leid
Ick zal van haer int hende crighen ghehoor
Mids pacientien, verwinsterghe der swaereid:

Snede ende clause van xix:

Als den hane an de hinne bluescht zyn verlaeghe
En de natuere vulgaed haer ghanghen,
(Zoo wy fulck spel zelden sien vernoeien)
Beseffen wy dat de hinnen, duer fulck verstraghe
Eyers van haers lelys zaed onstanghen,
Van welcks natste deel, het witte moet vloecen.
Van deersche deel, sietmen den doer vul groecen.
Daer wy by experimentien schauwen den keest.
Lette deieter de hane toe, als moet hijs hie moecen
Anders dan dat hy verleend den zadelieck gheest
De eyers int lijf, en sijn maer vel en sachte meest,
Dwelck de lucht en tcaude verharten in schalen.
Tplompteste vanden ey, comt ute alder eest,
Achter naer sietmen tscheerpste ute dalen.
Hinnen zonder hane, die amoureel heid halen
Met beckene, dlonckene, ofte met behagelics ier,
Legghen onvruchtbaere eyers, die va kieken falen.
En alzulcke eyers, met curte talen,
Heeten windywers, zoo men daghelicks ziet.

Oij. Chars
Něghenthiënën.

 Claesste van xix. Ander sneed.

 "O ghecrueyste God/wes my lie en quaer,
 Dat ic gheen cōpaßie en hebbe op aßte u wōden
 Ich daer wien ghijdt leedt , bliee obstinaet,
 En driet niet an en gaert syn druckich beuonden.
 De lingheفسicke scharen, drusßden re dien flonde,
 Men tagh de sterren en planèten dwinen,
 De doode verrefen, de eerde es gheschronden,
 De zonne ende mane lieten haer schinen.
 Twas al vul deemsternessen ende bruinen,
 Den temple pleet, en de dyamantin stenen.
 En ic’om wien ghy dochdet zo veel pinen,
 En can nauwe eens om mijn fonden gheweène,
 O ghebenedide Heere ghy weckt myn meenen,
 Laet hu myn tranigh ghebed ancleuen:
 Daer u bloedighe wonden groot metten cleene,
 Vvild my myn lijnckende zonden vergheuen.
 Voord an wilie leeden een dueghdelick leuen,
 Alle boofheid hachten vuer eé oerduelig pleit;
 Vvild mynjs òfsaermé goe helige drievuldichte.

 Referein van twintighen, vuor d’hant.

 "Costume ende zede eist van defen lande
 Datmen ghencoucho podert binnen bestande,
 Of ald gheen inlandse oerloghe en regneerd,
 Ghelijckt nu niet en doet.
 Dies ghy, myn heeré vader Edijngscher waráde,
 Roerd
Roerd nu tsvreghds vinnen als buten bande:
Edel penteeners, die sante Annen exalteerd,
Christus groot vruwe zoet.
Van alder eeren, gheleuk, zeghe ende spoet
Vvielen wy u dienen.
Ooit droughd ghilien iöfligh tot ons den moet,
Ionstighhe rethoriciïnen.
Ghi lijdt die de croone in onslien spienen
Van eerst, totten lefien.
Ionst thuwaerd wilwy ooc vercombienen,
Ende aude vruedge veruesten.
Ghy comt ons bestoucken binnen onsen nesten,
Ende wild met onsliën als vrienden verkeeren:
Dies presenteren wy ons tot uwelier belten,
Ende fullen u den wegh van vruedge den teeren.
Al omme willen wy uwen lof vermeeren,
Zoo ghy mueghd meercken plat.
Vvy heeten hu willecombe, als mannen met eere,
Van Edinghen der stat.

ij.

D’absentie van hulien magh ons wel varen:
Vvant het gheleden zyn menichete van laren,
Dat ghis ons vilteerder als broeders broederlick,
Vuant lonstigher minnen.
Vvel weten, goe vruegt en mach men niet sparé:
Vvant wy en ghi commen (om trechte vercláre)
Vten facundé tronck eens moeders moederlick,

Oii. Retho-
Rethoriken der goddinnen.
Gheen Mercuristen ter weereld binnen
En mueghen hier teghen.
Vvant de const verheft ghy met al wuen sinnen,
Zelue daer toe gheneghen.
Dies ionft, deen tot dander werde ghedreghen,
Gheregheld en mannielgh.
Gheliijck vrienden costumelic onderpleghen,
Ter seluer const vierigh.
Hier toe zidy den tijd altoos fierigh,
Dies spreack hulien los groot ende cleene:
Ende wylien haekten naer u consthe ghieregh.
Vvant ghi ons ghebuers zijt vul ionften reene.
Favorabel tofwaerd zidy ghylien alleene,
Als in vrueghden nooit maet.
Hier by wy u willecomme heeté int gheemeene,
Van Edinghen der stat.

Niet en duerflwy el zoucken dan de manieren,
Hoe wy u lien alder best zullen aeihiere,
Als mede broeders, daer ons ionfte op daut,
Naer ionfts discipline.
Hoe wy u lien alder bequaemst zullen feestieré:
Ende gheheel ons ionft tot u multiplieren,
Volghende u diuïte, waer op, Penser il faut,
Te desen termine.
Hoe wel, vriend feestierd vried, metcleéder pite,
Dat
Dat doet vriendts virtuut.
Vriends besouck, es den vriend een medicine,
Een solaes, en deduut.
Ghelijc den brudegom verlangd naer zyn brunt,
Zulck was ons verlanck:
Zoo ghy sien mueghd, ende horen ouer luut,
An onhen hoeschen ontsanck.
Ghy visiteerd ons, met ons hen grooten danck:
Vvant u visitatie es ons zeer bequame.
Ions, en minne, hebben altoos cours en ganck,
Deen vriend en iond zinen vriend niet da vrame
Ooit waren wy ghevrienden zoo fued de fame
Van Mercurius bat.
Dics wy u willekommen, broeders eersame.
Van Edinghen der stat.


Prince va S. Annen, ghelijc den Leeu gheherdt,
Tot vruegden, wiene onpaes int herte smerd,
Vvy heeten u welcohen, als broeders va paesfe,
Ende Paxvobianen.
Vvy weten dat ghy om vruegdo ons palé beterdt:
En dat hier, niet dan goede genouchte en werdt,
Zijd welcohen, binné den Audenaerdiche pal.
Naer ons eerste vermanen.  (laeise,
Ghy met v consoorten, wild droufheit spanen:
Laedt ons tlamen verhueghen.
Ende onderprouwen of wy Bacchus edel tranen
Oiii.  Noch
Noch wel vermueghen.
Alierande vrueghd nisst uut blide tueghen,
Eick weet dat chaerlick.
Dies willen wy tot dien den zin ghewueghen,
Ende lauen ons chaerlick.
Goede ghenouchte es gheoerloesd eenpaerlick?
Rethonke en sockt gheen melancolie.
Vvy moeten recreatief zyn, euwen staerlick.
En goe vrueghd hantieren tallen tie.
Drouw heid wilwy weerpen an deen lie,
Ende hauwen ons vuur tvat.
Prince, ghi zijt welcommen met uwe cōpaignie,
Van Edinghen der stat.

Clause, ende ander snede van xx.

Vveett, wat ghi sijn, ghi wērde gods broeder ver
Vvild u fīluē kēnē, hoord lobs wīten raet: (corē,
Eē meinsche, wieūt es, vā zjijnder moeder gebore
Lertel tīdis leuende, veel miserien ontsaet:
Hy spruudt ghelijc een blēme, lūftigh dictaet,
Hy verdelēet, en vergaet, ghelijck een schauwe
Ende nemmenmeer en blijft hy in ecēn staet.
Op wiene (dan op God) isst hi ftellē zyn trauwe?
In zjijn moeders buuck, en gheleefd hi nauwe,
Dā vā thawodē haerts līchēs zo icles vroedigh.
Melck en schūme, ick zyn beghinīel hauwe,
Dān weerdent liniamentē, en die weerdē bloedigh
Daer naer weerdē vleesich, en līchaeem moedigh:
Ende
SNEDER ZONDER Hende. 21.7
En dat lichame, welc men lyf ziet verweerren,
Es vá diuerliche leden, die God alle es voedigh.
Te wetene, vene, arterien, neeuwen,
Lacertens, ende musculen, en maegd niet deereuen.
Chartilage, vleescho, vel, en beene, als ſtome heizé.
Meten hadden op de brade, cót hi uyt ſteeruen.
Vvat wilt gi ſyn das wilt dog hier ſome peinzé.

Snedes oft clauſe ſonder hende, of te wille.

Tes al vergankelick dat men hoort oft ziet,
Zonder Gods groote liefde en eif tal niet.
Das moet hem elc mensche bouen al beminne.
Het buughd al vuer hem, ghelijck een riet,
Hemel ende eerde, ja het hellische verdriet:
Om hem te louene en cfferen gheen zinnen.
Domination, Potestaten, ende Cherubinnen,
Roupen altoos Sanctus drié weersachter ganck,
Al tie hemels heercrecht metten Seraphinnen,
Als creatueren legghen hem los en danck:
Nemmermeer en slaept der Archangelen lanck,
Hem tereer the duer ons de dood wilde smake:
Om hem te louene vald elck te crãnek,
Vvee, die hem verfiwijmd in deſe zaken.
Daer zyn zeuen violen vul vvraken,
Ende vul Gods gramichap op elcken termijm:
Om haer leuen te beteré müeghenzy wel waké,
Die ondancker van Christus paffie zyn.
Op zulcke tal hy stroecien der violen venijm,
Tuughd
Tuughd d'Apocalips te zomigher spacien: 
Hy lalle sturten tot haerlieder ghepijn,
Op eerde, zee, ende fonteiliche natien,
In de zonne, in de lucht, op eerdiche fundatien,
In de vloed van Euphrates, dwatere vercoren:
Al omme werden zy afghefneen van gratien.
Elck leue naer dees woorden ende wilze horen,
Oste doedy anders ghy werdt verloren.

≥ De const.

207. Nu hebbe vulkommen met ripen aduise
Mine entrepris, tot cleénder gage.
Vald danebaer, ghy jonghers, doet als de wise.
Ick hebbe u ghegheuen tot eender spise,
Sneden tot twintigh ende daunatage.
Leeft vuuren, ende achter, ghy vindter rage.
Duermuisterd, veruerscht, besouckt dees eesters wijde.
En wie ghy doet, kund u leerlijnh en page.
Laedt u hier met ghenoughé, tot dat gbi meesters zijds.

208. Niet voorder en wilick my onder winden,
Met dit ontbinden, stellic hier af silentie.
Ghy ziet wel dat my dese const beminden,
Dies zuld ghy meer bescheeds mueghen vinden
In menigh voluum van deser scientie.
Als en vindt ghy hier niet al u we intentie,
Tgrosse sal van tselves naer u aduijs maken.
Tgeent dat ghy hier siet in hu presentie
Zal u van gheliken cluer ende wijs maken.
209. "Ich rade u lieden vor dalder eerbaerste,  
Ende ooc vorer daercste, om gheen verfallen,
Die subtiyl gheingijt zijd, anweert het zwaerste;
Die plomp zijd, t sempelte ende telaerste,
Zo en zullen dijn zinnen niet haest verfallen.
Dits cause dat ie stelle van allen,
Om dat ghy niet en saudt van, vuelder sommen falen.
Diniersch peerd, moet dinierschelie stallen.
De bie moet haersfeldel an diniersche bloemen halen.

210. "Stelt ghy in die eerste vader clause twee gelijke
Vseord pratike, als de ghemanierde,
Oft in dien ghy craust uwe rethorike,
Zo hebby twee sneeden zonder swike,
Ghelije by die Cylenes obedierde:
Of selter twee gelijken: en tderde, en tvierde
Onghelijke, zo volgbd ghy tslot van minen clappe.
Naer de patroonen die ic vueren versierde.
Vougbd dan u termen, van trappe te trappe.

211. "Dichtt wel, leerd stranghe, dats mya versoke,
Vald vroem ende clouc, in dijn bedriuen.
Zonder al tlicht dat staet in desen bouc,
Vind ghy mijn rethorike an elcken bouc,
By groots monichten om tscorsis verstriuen.
Om dat hem de zomighe anders weerck toescriuen
Saundick om een cleen zake demine onder zonderen:
Vwait ick darf seggen ende willer by bliuen,
Saeghdby den hoop ghy zaudes verwonderen."
210.  DE CONST,

212. QIck heb hebbeducht met bliden talenten,
In Mercurius tenten, van minen beghinne,
Onder vuuren en naer, sese en dertigh efbatementen,
Achte en dertigh talfe spelen, zom in printen.
Ende twalene staende spelen van zinne.
Voor hebbec ghezeeit (met paes en minne),
Dertigh waghen spelen, ick moedt vermen,
Als ick Facter was te cleenen ghe winne,
Vanden Kerssau wieren, ende Paxvobianen.

213. QNochtans en muesghd ghy dijns niet vergheete,
Maer moedt wel weten, bee versaeghd en staat,
Dat ick my metten ander wille vermeten:
Ende niet ghemaect en hebbe alle dees secreten,
Op eenen dagh, maer maecket, zom iongh, zom aut.
Dus muesghy ouerdijmcken menigh vaat,
Die sooone boogaerd gheerd, moet menig scuetki coope
De const ploeid ghelyck toet huenighmael daut:
Het en mach niet altoos al duer een guetkin loopen.

214. QHier vuuren daer wy dees conste verheuwen,
Vouldick u gelieuen, in myn compositie,
Van Charten, Louen, Vutroupen, Minnebrien:
Om dat ghy schuwen faudt des aerbeids greuen,
Als ghy tlichten anuerdt vuer u officie.
Hier met gheerighd ghy goe exercitie,
In dees edel const, waer of ick de keerle voe.
Onbed wonghen (gebeen nochtans) zonder malicie,
Tgheent dat ick lesa, weedt dat ickt gheerne doe.

Nis
215. Nu zullen gaen volghé om tflots vulbrijnghe,
Alle vremde dyijghen, intricaet van verstanden.
Daer met latick aeze materie sprijghen,
Myn zinnen moeten wat anders gheblijghen:
Naer ditte zo esser wat el op handen.
Rethorike es quaed om hauwen in banden,
Dieze mind, het blijckt dat hy an haer ter slond belitt.
Icken salse niet laten als glijghit my an myn pande,
Alzo langhe als my botere inden mond smelit.

216. Hier zuldy gaen lesen dan vry zóder swichte,
Om acerbeids verlichten, of God maegd'beletten,
Intricate baladen, die menighen ontslichten,
Dobbel steertet, ende Keten dichten,
Vreende Smeden, Scaeklerd, vry van smetten,
Veersen in dichte, Simpletten, Dobbletten,
Ricqueracken, Baguenauden, als qua in weelen,
Met twee stocken, al dichten hart om setten,
Limen, of Deffianchen, ende Ande Rondeelen.

217. Dbeghin ende hende van zomighen spelen,
Benedicite, zal ick guelen, metter Gratien,
Superfine dicht, en sal u niet veruelen,
Parabolien, Cocorullen en magh ick niet helen,
Moralen, Regheleicht, noch Comparation.
Endel-veers, Spraken, ende Interrogatien,
Epitaphien, Proverbiën ick verclare,
Gheraesels, ende Eed der rethorijfescher nation
Ende dit heete ic Rethorike extraordinæ.
EXTRAORDINAIRE

Sesse baladen, in eene.


God verleene hem d'helle, Die daerme volckls kin diend.

Nota.

Vvild ghy niet gheslachten den calue, Vindt dit in gheheel baladen en halue.

Balade intricaet.

Hoouerdigh bloed ghier meest bekend Vwen Goddelick bouen al Le die meesters zyn inden end En in druckigh naer den val Lende zomtijd in tviands stal Knechten sjneren zy beneden Viand zeerlick doeter vele ind dal En vanderlicker helche r steden.

Nota.

Den derden, en laetsten voet, dobbeld met sladen, Oft ghy en zuld dit, niet wel gheraden.
RETHORIKE.

Ander Balade intricaet, sterckere dan de voorgaende.

Vvaer ziduijnkind zeer schoone
Emd dogh mijn lief kinds duer hu
Bestierd mijnlastich te loone
Emmermeerd vrueichtick nochtans nu
Gheefst troostbaerdrachtigh niet schu
Vd meslaetiueghdichten niet mat
Thijs ionstigter eeren van hu dat.

Nota.

Als dobbeld ghy den derden, vierden, vijffen, seften,
Nogh en ghereeddijs niet, vergheedt ghy den lesten.

Dobbel steerten.

Eeuwelic moedt ghi int keitiuigh beuen snewè
En de in Ethnats fel vier, vul wraken blaken.
Met hem, die der roo zee toe ghescreuen bleuen
Vville u Iuppiter een miserabel leuen gheuen:
En nemermeer dijns verdriets een flaken make.
Altoos moedt ghy naer bedruckte zaken haken:
En weede, twy ic u met zulcken excessse pesse,
Om dat ick duer hu myn liefste prinsesse messe.
**RETHORIKE.**

**Kêten-dicht.**

Vvye lêen dat Socrates wijs bouen schreue, 
Verheuen, in zyn leuen ende vul praetijcken, 
Tkijcken, de sterren hebende beghueen, 
Beneuen, den kinders vrueghe heeft bedreuen, 
Ghebleuven, met hem liet zonder betwijcken. 
Den rijcken, Scipio en Lelius van ghelijcken, 
Vroem pijcken, latende zeer hooghe diijnghen, 
Chijnhê, steenkis rapen, dâchen en sprijnhê.

---

**Veraeers der Const.**

218. Dees clause zo die hier recht vuren loopt,
Es Kêten dicht ghe doopt, contrarie molinet.
Ic en wect wat cluchten by ons vercoopt:
Vvanten tusschen Ghekêned, ende Gheknoopt
En wect ik differentie noch belet.
Nochtans beedt hût zo, in zijn vermet:
En Kêten dicht beedt hy, als bicans bedegehen sicht,
Zulek als wy, met allen rechten en bet,
Hêten ghecrunst ofte overslêghen dicht.

---

**Ander vremde snee.**

Hepocratien, die vêrsliten,
Haerlieder witen, zeere obslinaet,
Vvien wilzy witen, haer onprofiten:
Ofte wien macht spiten, dan haer felsfs staet.
Naer datt nu in de weereld gaet,
Het es al quaeft, sâck ende zaet.

---

**Hier volghd het Schaeckberd.**
<table>
<thead>
<tr>
<th>Retorike, Honderdt acche.</th>
<th>Extraordinaire.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Beterd bee man en wijs</td>
<td>Vreet hu voor thel-sche vier lijf</td>
</tr>
<tr>
<td>Die zodig telker spaci-en</td>
<td>Vacht hu Naer dees voor deeu-beerdscheblagh matie</td>
</tr>
<tr>
<td>Broosch, snoood, ende keistijf</td>
<td>Ghy beyt Ghy e heb de dood en hier gheen gheen gheer</td>
</tr>
<tr>
<td>Hoopt op Gods groote graege</td>
<td>Vwartjinge Zouckt el-waen ghy ders habitatie</td>
</tr>
<tr>
<td>Ontvld dees recreatie</td>
<td>Laadt wel-Pooght om daad dy ghe Gods hoog-raken</td>
</tr>
<tr>
<td>Laetz dy dees vruet verleeden</td>
<td>Hacht op Met dued Gods gro wild hu verlaren toren</td>
</tr>
<tr>
<td>Ghy e heb hier gheen statie</td>
<td>Laetz u ter Curt werdt Verlaeckt hier hu fun dees hellet</td>
</tr>
<tr>
<td>Ghy moedt van hier ver scheeeden</td>
<td>De quaed Ghi seeght doet werdt hu wel verloren reeden</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zouct ende vindt hier, met staden, Acht ende desIGH Baladen.
Blōme der schoonheid, ind ts hemels fundatie,
Vul alder gratien:
Schoon Gemme van eeren, zeer excellent,
Met Christo bezittende vul iubilatien
De hooghte statien.
Ghebenedijt zidy, bouen alle vrouwen, bekent,
Ghextimeerd, vuur ons menschen praesent,
Advocate excellent,
Om ons te brijnghene in Gods secreten.
Vinden wy ons ondancbaer, laes.'in den ent,
Ofte tiende blent,
En wild ons vuerdijn helig kind niet verghete.

Als hadt ghewedt iemend, lijf om lijf.
Int bedde daer een wijs, leid fel execrable-
Es altoos zonder blijf, gheischil en ghekijf.
Vvant al huer bedrijf, es abhominable...
Als nu, es zu instable, op de kinders ontfied,
Nues zu zonder gheld, ofia! ours ghequeld,
Ofte zu rebeld, quaed van inbuste.
Vvaert dat haer durfte, hoe wel hem qualic luste,
En hy haer min culte, dan naer daude zede,
Bekijet vry, hoe zu den nueue op schulte:
Nemermeer hebby rutsche, duer lmeec noch bede,
Vvelvaerd, paey, noch vrede.
Ander vreemde snede.

Help Gods helighe cracht, alder crachtighët,
Die bouen al, zijd ghehacht, alder ghehachtighët,
Bedacht alder bedachtighët, tsméinschen profite
Die ons drucks can een flaken maken. (bloot:
Tózer salicheit God, hebdi magt, alder magtighët,
En geeft den eeuwighen pacht, alder pachtighët:
Hoe mach ic dus verbliden met twiwereldsiolite
Als die naer idel zaken haken? (groot?
Alleene faudic wel int Goddelic blaken maken,
Té daé verleeders, die mi met haer vallich fermoë
Als ick'er in bé, moet ic naer tsaelööe doë. (voës

Veersen in dichte, Phaleucium carmen.

Myn schoon dochter, glorieus met allen,
Vvild dijn gratie my subijt toe schriuën.
Op my vulleke, laedt dijn hulpe vallen:
Vvant ghý, schoon Venus, onder alle wiiuen
Dalder liefste zijnd, ende zuldse bluien.

Tetrasichon elegidion.

Gods maëgt, ë moeder, myn schoô précësse verhe
Ver bid myn lineë, vallich, quaeët éllecebrues (uë
Myn Vrueght, Troom, Rjcdô, Côfoort, Victorie,
Leuen,
Vvilc my troom gheuen, Balseme deliciëus.

Dystichon heroicum.

Vvilt mi troom biedë, seer curts, oidmoedige bloë-
Laet dit geschiedë, terstôt duervloedige gôme. (me

Iam-
EXTRAORDINAIRE.

Iambicum trimetrium.
Elche mensche verwacht Gods benigne gratie,
Anders niet, en naeckt de hoogste jubilatie.  
Sapphicum carmen.
Vveerde Gods Stemme, Precieuse Gemme.
Asclepiadeum.
Vvats dees glorie, mooij? zeker, tes al hooy.

Simpletten, al eenderande dicht.
Vraegh ghy, wat alder belteuwen doet?
Ick samt u verclaren metter spoet.
Niet ontpaerd, maer achter belteuwen goet,
Vruitbaer land, inden heert altoos gloet,
Een middlebaer cleed, half zot half vroet,
Vviel simpelheid, onder niemends voet,
Ghesondt lichame, naturelik bloet,
Table zonder cuynstte, ende vulle vloet,
Los van zoerghen, eer die u beltoet,
Vrough opstaen, vry van tshyders ghebroet,
Vvild dat ghy muegt, hebd paeis in dijn behoet.

Dobbletten.
Och moeder ons Heeren, in ts hemels iolijt,
Daer ghy de opperste Conijnghinne zijt.
Vviene, Lucas vele der eeren ghewaegh,
Ghy zijt Gods lieffte nu en talder tijt:
Dies ons duer u commen es deeuwigh profijt,
Daer tvooerboerg zoo langhe naer heeft gevraegt
Bouen allen vrouwen zidy ghebenedijt,
Quij, Vul
RETHORIKE.
Vul gratien, ende schild vuert viands strijt:
Vvant ghy baerfdet Iesum als die hem behaeghd
Zalich zyn dijn borsten, die theooghste berijt
Soogden, waer uyt rees den helichen nijt:
Vvant wy van lucifer weren behaeghd.
God schielp u al schoone, wit als een crijt,
Suer zonder smette, tot viands spijt.
Lof u, die om ons falicheid met en traeghd:
By u es behauwen al de weerd wijd.
Ghy maeckt ons passage int hemels bevrijt:
Ghy zyt de schoonste daer den dagh op daeghd:
Vvat vuere en naer daerlen, bleefd ghi maeeghd.

219. £Vvat Ricqueracque es metter Baguenauwen,
Vvat wy nu anschauwen, ende exponeren:
Vuer een Tsaeckdicht willièse hauwen.
Vvy vlamijghen zullense laten verflauwen,
Maer, willen haer qualiteit specifieren.
Een ricqueracque om trechte resolueren,
Zoo dwalsche zeit, es een dicht recht tussche twee goet:
Maer gheenen zin en can zu concluderen,
Zoo hier volghd, waer by elc daer af scheen moet.

Ricqueracque.
Packebier es van veel schulden gheruumd,
Ende heeft hem ghedroncken al buten neste.
Te wilen Roel pattiijn den hane heeft ghepluyd,
Heeft het vuul Cockskin den pot ghelichuumd:
Ende Claeis vander fucchele liep duer de veste.

Marol-
Marolle dede om volgheen haer boste:
Laboris de crieckere was den pipere,
En te wil en schooyde de bruid naer Ipere.

220. Der Baguenauwe moet ghi ooc die wichtighhe:
Vvant tes een ontstichtinghe, zonder pac of band.
Zonder dicht of redene, ende gheen verlichtinghe,
Ghelijckmen veel liedekins, en zulcke dichtijnghe
Op zijn boerse macckt, int stede ende op dland.
Als uferen veel Hautin facteurs zonder verstand
Ditte, en wanen zoo met de ghedeputeerde waken,
Ghy en mueghes niet volghen an eeneghen cand:
Vvant het zijn alle ghereprobeerde zaken.

Dobblet, met twee stoccken.
O schoon ioncvrauwe, ghedijnckt u niet?
Mijns groots labuers, ende zwaren ganck?
Mijns achter straten reilen, ende myn verdriet?
Hebdy onder u noch dijnder ghisfen iet
My daer met voorfiet, biddique eer iet lanck
Troost my; als warick fiec ende noch zo cranck
Van liefden, zo werdt my zeer wel gheschiet.
Ick hebbe zoo vele leden, om crighen -uwé dáck,
Ja ghedroncken diueerschen droouen dranck,
En ghedichctt zoo menigh propre liet.
O schoon ioncvrauwe, ghedijnckt u niet?

Al dicht, oft van woordt te woorde.
Voord, zijnd, niet, moe:wild, my, saen, versinnen:
Hoord, zwiijd, siet, toe: stild, wy, gaen, beghinne,

Qiij. Def
RETHORIKE.

Deffranche, ofte Lime.

Ghylieden. N. hebt my zeere gheblammeerd, 
Ende niet en cesseerd, van diesser magh ancleuë: 
Als ghylieden willen zuld dan compareerd, 
Niet dá uut ghenouchté werd dit ghemoueerd, 
Om dat al u voordstel lueghen es beeluen. 
Gheest my een regule, ick zal u eene gheuen: 
Die laetst, ende qualickst doet, blijfd in dé brant. 
Vten hoofde werd referein van ons gheischreue, 
Vveel hem die wel packt ende steld plaisant. 
Oft wy zullen dialogue maken vuer de hand, 
Men sal ons besuerghen ons personage: 
Den best doender zal eere hebben habundant, 
Mercurio, doen zyn dienaers hommage. 
Eer ghý u queld met zulcke oultreage, 
Maect eerst een tastelspel als de cloucke. 
Ghy kend my wel, als doet ghy my quellage. 
Hier zuldy zien ghy lijen daer ic cleene op roucke 
Of ick myn dicht van houcke te houcke 
Ieurers fiene of zoucke.

And, vremd Rondeel.

Myn herte staet vaet op een zottinne, 
Om dat zu zoo vul goede pradden steeckt. 
Ick moet al vueren ten beghinne 
Haer altoos draghen goede minne: 
Het beuald my al tgelheent dat zu spreeckt. 
Haren troost my gheentijd en ghebreeckt,
Zu dijnckt my zijnde een keiserinne,
Myn herte staet op een zottinne.
Als es zu sobre van ghewinne,
Ick hebze lief met herte met zinne.
Zonder begheuen wies men my preeckt
Myn herte staet vaet op een zottinne,
Om dat zu zoo vul goede pradden steect.

Ander aund Rondel, dobbele, vten wale.
O meijsche! hoe es dyn zonde stijnckende,
Hier op de weereld, en vuur God almachtigh?
Elck siecht wel, het es claer en warachtigh,
In een druypel waters zidy anderé verdrijncken.
Pusoen vuur huenigh, zidy schijnckende:
Broeder verraedt zinen broeder vuerdachtigh.
O meijsche! hoe es dyn zonde stijnckende?
Elc siecht wel, het es claer en warachtigh:
Ghy verleedt deen den anderen al grijnckende,
En vald mordadigh op elck ander clachtigh:
Tot gheender dueghd en vald ghy eé drachtigh,
Met haet en nijd zidy elcken versijnckende.
O meijsche! hoe es dyn zonde stijnckende?
Hier op dees weereld, en vuur God almachtigh?
Elc siecht wel, het es claer en warachtigh,
In een druypel waters zidy anderé verdrijncken.

Beghin van Spelen.

Diedt al van niet wrochte,
Bee hemel ende eerde,
Ons saligheits bediet sochte,
En tootwaerd hem gheneerde,
Die ons allen schielp naer zyn edel weerde,
Ende naer zyn figuere,
Met gaders zyn moeder de'zuuer gleere,
Ende maghet puere,
Beware inder eeuwigheyt talder huere,
Onlen Keyser Carolus, vuer elck gheueren:
Dat hy metten zinnen alle last verduere.
In lghelijcks die de stede hier ghouerneren,
Ende u allen die ons spel comd visiteren.

*Hende, of tfluten van Spelen.*

Hoe wel wy naer danck haeckten,
Mids ons goe intentie,
Als eist dat wijt lanck maeckten,
Ghy gaeft ons silentie.
Moerghen zuld ghy hooren een nieuwe inuëtie
Vanden viand rebel:
Vvy bidden elc verchiere ons met syn presentie
Vvy en heesschen niet el.
De meeste menichte vul zonden fel
Zal moerghen bekeeren, zonder langher traghe.
Nooit materie en ghonouchde u zoo wel:
Elcke bloedflurtinghe sal eé doot zode nut vage:
Blijft heden meer beuolen, Gods soet behaghé.

Bene-
EXTRAORDINAIRE.

\[\text{Benedictie.}\]

A. \[\text{Elc gheue der tafelen eené hoerck en t\'us Benedictie,}\]

B. \[\text{Dominus.}\]

A. \[\text{Dat hier es oft commen fal te de\'en tyen Vville de hooghste God ghebenedyen: Zulck als men h\'eden weldo\'eder schuldigh seid: Inden name der heligher drievuldiched.}\]

\[\text{Gratie.}\]

A. \[\text{Vvy dancken u Heere vul alder iustitien, Van uwen lichamelicken beneficien, Die ghy verleend hebt tot tc\'oft on\'er zinnen: Dus spreeckt Pater no\'ster inwendich v\'a binnen.}\]

\[\text{Pater no\'ster.}\]

\[\text{O God vul minnen/duer u helighe ghenade, Vveerd temtatie van ons,}\]

B. \[\text{Ende lost ons van quade.}\]

A. \[\text{Amen. Vvilt ons paeis e\'n vrede gheuen, Ende naer dees weere\'ld dyn eeuwigh leuen: Gheeft alle zielen ruste te de\'er spacie Vvant niemend en magh iet zonder dyn gratie Laedt ons alle daer naer z\'oder ghelike waken, So fal ons hier naer dyn eeuwigh rijke naken.}\]

\[\text{Superflue, j: Dicht te vergheefs.}\]

\[\text{Die wijs es en darf niet zeere verre gaen, Oft hy en wild hem te wandelene beftaen.}\]
RETHORIKE.

Parabole.

Trijeck de hemelen (vyuer diere naer vraechdë)
Es te ghelikene by thien maeghden,
Daer wy Mattheum af hooren scrüuen,
Godelick bouen sommen.
Die dé Brudegô ontmoetten metten ghedaegdë
Maer die op de olie in haer lampten traeghden,
Zullen ter bruolft moeten buten bliuen,
Ind helsch verdommen.
Tsgelijcks zonder duegh t en sal niement cómë
Ten hemel binnen, hoe wijs, hoe hable,
Exemple an de naeildë ende an den cabele.

Cocorullen, op alle Kinderen dagh.
Vvaer blijft ghy schoon lief? kijst ute tcömd al,
Ic zo u eenen vollaerd gheuen: maer ick en sal.

Andere.

Datmen u versmaedde, tware emmers bot wat,
Als es dyn ghefichete afgriselick en gruvelick:
Ghi hebt eene laghen nuele en ee breed fnotgat,
Buuck ende den eers, ghelijck eenen pot plat,
Van handelijnghe valdy straf, ende ruwelick:
Ghy werdt om daghen een propre huwelick.

Andere.

Sietse my staen kiken de leelicke clekere,
Zu beghind haer naer den man te raßchene.
Machzu niet weleên vollaert wachte? lazu sekere
Haer schotels staë va Keridag noch te waschene.
Als Terpander zijn haerpe maechte ghereet,
Met zeuen choerden, naer tghetal der planeten,
Ouer pate, deerste nam Jupiter belcheet,
Den God Sol, nam ouer Mele dbeleet,
Parhipate, was onder Saturnus ghefeten,
Mars Licanos, Trite Luna, magh elck weten,
Venus hadde van Paramese dbestrier,
Mercurius nam Nete, in zyn secreten:
En dees harpe magh Maria syn, doidmoedig der
Haer vij choerden waren zoonckt segghe hier,
Vvijfheid, ende Cracht, ieghen tviands malicie,
Hope, Gheoooue, en t’Caritatiuigh vier,
Ghetempertheid, ende Rechtveerdighe Iustitie.
Den soond, dien deel haerpe vuer haer officie
Vundtte? was Iesuus Christus, ten zeluen tye,
Gheboren vander heligher maeghd Marye.

221. Vveedt dat dees tittelen in allen mannieren
Tdicht zeer verchieren, en den zin duerstralen.
Vveereldlic, moedt ghy de Comparatien hantieren,
Gheestelic de Parabolen allegieren,
Ende meest altoos Goddelick de Moralen.
Hier met illustrreerd men alle talen:
Ende en mueghde ne gheen colueren fachter vaten.
Van Tsupeflue dicht, mueghdy wel salen:
Al dat overschiedt machmen wel achter laten.

Reghele
Rethorike.

Reghe dicht.

Van als dat de weereeld heeft in haer behaald,
Seluere es zeer goed, noch beter es tgaud:
Den laspere moetmen vuer tgaud wel louen,
De dueghd gaet den laspere ver te bouen.
Vvat palseerd de dueghd? vulcomd myn ghebod?
Vuer de dueghd en es niet beter dan God:
Dus wy snoode menschen ter weereeld binnen,
Laedt ons God bouen al beminnen.

Comparatie.

Ghelijk de Centauren, vroem bouen screuen,
De Thessaelische beerghe cõme neder ghedereuë,
En zeer vaft afgelhoopen met vulder cracht
Tvroem ghegroet haut, moet he plaetle gheuë,
Alle ionghe spruten moeten wiken en sneuen,
Duer haerlieder onsprekkelicke groote macht:
Zoo, wan Eneas Italien met vromer vacht,
Solliciterende, tsliinder baten, dagh ende nacht.

En deleveers.

O bitter morfeel, vvreed bouen screuen!
Vvat hebbic bedreuen allendigh bloed?
Ic gheuoeel wel ick en mach niet langher leuen,
Myn bloed vercruupt, myn aderen beuen,
Myn ziele ontvlieghd my metter spoed.
O God! die elcken ghênade doed,
Ends vrijdt de ziele vuer thelsch tempeest,
In dine handen beuelick minen gheeft.

Sprae
Sprake, op een Messpele.

Den upersten Heere dieft al doet groeien,
Vvillc u met zijnder gratien besproeien,
Eerweerdigh Cuenijngh van goedertherë aerd,
Met al dat rond omme u es vergaerd.
Ic brijnghe u uut ionsten, ghewerp elcks duchté,
Eene van tvoernoemds heeren vruchten,
De welcke groeid binnen haren saeisoene,
Inden zomere als alle dijngh staet groene.
Haer figuere (om blusschen elcks smerte)
Es de ghedaente van eender herte.
Vijfsteenen heeft zy in, lustich en schoone,
En zoo veel tonghen heeft zy teender croone:
Vvadt es fal ick u lien doen bekent,
Siet daer Gods maechtel ende myn present.
Men zeid een prouerbie zomtijd te passe,
Vander messpele van den nieuwen wasse:
Maer dese en es van dier productie niet,
Haer groeisfele es in den auden was gheschiert.
De vijfsteenen daer ick eerst af gaepte,
Zyn zy, die Davuid in de Beke iaepete:
Te wetene naer myn beste onthauwen.
Hope, Vультandscheid, Vastte betrauwen,
Gods Vreele, ende Gods Liefde daer an:
Daer Davuid met ghewapend Goliath verwan,
Alzo in primo regum staet al claer.
Ende de viue, haer tonghen daer naer

Zyn.
Zyn de vijf stedé, ende tóghen naer myn verstád
Die den Gods lóf swoeren in Egipten land,
Zoo Elsaie xix. verclaerd scriftuere.
Ooc heeft zu van een herte de figuere,
Vvelc ghý heer conijnhgh moet trecken te beeene,
Om dat alle menschen, groot ende cleene,
An nemende de voorsteide vijf steenen crachtich,
Bidden zoent den úppersten God almachtich,
Met vierighen tonghen en deuoter herten,
Dat wy ontgaen mueghen tviands periten:
Syn valsch bedrogh ende syn temtatie,
Én om mueghen hauwen in zyn goede gratie,
Gheliëc Daviit siné viad verwan, meer noch min
Peinsn nu wat mysterien een mespel heeft in,
En wiësler schuuld onder haer officie.
Heer cuenijngh handheld u an dese expositie:
Diend den Heere, eer ghý vergaed als crácke leme:
Ende wild ons simple present in dancke nemen.

Interrogatie oft vraghe.

Ofseennigh mensche claerlick gheloofd,
Zoo Tullius doecerd, ende ander cleercken,
Dat op den vechtenden Valerius hoofd,
Éen raue fat, vul abuselicker weercken.
Die Gallum sinen viand coeste verhiiekerken
Vechtende partiélic als die haer crachtich pynde:
Hé duerslaende mond én ooghé mette vleercké:
Seghd my ieméd, oft u dijnét warachtich zynde?
Epithaphie.

Niemend de drie zufters verbidden magh,
Zy hauwen haerlieden ghesteckten dagh,
Sonder incrempen, int tweerelds valte plein,
Tot eeuwighen tideu.
Ind iaer duust vijf honderd met hand gheslagh,
Als men daer toe tletich schriuen sagh,
O wy/o wagh/ bleef sheer Matthijs de Castelein,
God wille hem verblijden.
Screid Nymphen van Helicon! Screid Pieriden!
Screid Oreaden! Screid Libethriden!
Screid Piplcyden zonder beswiken!
Screid Merturischen! Screid Castaliden!
Bescreid den bemindere van Rethoriken!

Proverbie oft Adagie.

222. Om dat wy teenen hende zouden gheraken,
Van ons voornoemde zaken, hoord ghy scholieren.
Zomighe reden reden Ghemeene spraken,
Die een cozelecke rethorike maken,
Ghenaemd Proverbiën inder gheleerden papieren.
Ghelijs Cocrdrijsche tranen, Olie in vieren:
Blender dan een Mol: en zulke suffragien,
Vreedaat dese zeere een dicht verchieren,
Ende heeten Proverbiën oft Adagien.

Gerard.
Een gheraedfel, men proponeren hier moet, 
Vvild Gordius knoopt ten besten resoluere. 
Vveld die er es tweevoet, drievoet, en viervoet, 
Alzoomen dmonstre Spinx hoorde causeren? 
Peinst wien ghy hier by zuld äquipareren.

Ecd, op Pax Vobis Camere.

Bider zotter trompen, hier vuer ooghen 
Zweere ick, dat ic fal voord an ghedooghen, 
Ghelijc myn medebroeders, eer meer dan min; 
Ende fal my voughen tot elcks anders zin, 
Legghende tot alle zotternie talenten. 
Vvile spelen, spelen: faersen, es bateamenten: 
En draghen prësenten, oft iet doen bequamere, 
Altoos volghende dberd van der camere. 
En vrouwe zotternien helpenvoeden expres, 
Bet dan dautste zot die op de camere. 
Als zaudick myn panden daer om belaften, 
Als zauden myn wijs ende kinders vaften, 
Ende als zo ic met baften binden myn schoen, 
Als zoen dauftste zotten daer inne verhoen, 
Ende als zoen zy alle in haer snotte verlmueren, 
Zal ick dalder zotste zyn macht my ghebueren. 
Alzo warachtigh als ic de wareid belye, 
Zoo helpe my dat Sotinneken daer an deen sye.

Ouer
ExtrAordinaire. 241a
Ouer dander zye, dBackerkin elk zijdt gheleeure,
Ennde op de derde zyde Salijn de stoouere:
Dats een Triniteit van zotten verlaemd in een
Daerick nemmermeer af en zal scheen,
Als sauden mijn vrienden daer omme verdoten,
Dat belouick alle tsompen, ende alle marroten.

De Const. 223.

De voorgaende baladen moet ic duerwroeten,
Om tsaerbeits verzoeten, nopende dinricaet:
Sylleben, daer in myn propoost, heetick voeten,
Den derden ende lesten zuldy bobbelen moeten,
Met meer andere, eer ghy verstand ontfaet.
Nopende tSchaekberd dat vueren staet,
Vvild ghy tsgbelycks maken om dijns zins verlichten
Beghind an teruce eerst daats minen raet:
Vvant daer af dependeren alle dander dichten.

224. De reste vanden zeluen hulien orborelic,
Es al notorelic, als ghemeenen coop.
Rammel tsammele heetick dicht vercorelic,
Als men Rethorike zoo es versmorelic,
Dat zu schijnd rammelende al ouer hoop.
Simpletten, zijn als een dicht maeckt al den coop.
Dobbletten als ghijt wild met twee vervullen.
Epithaphien nemen ouer doode haren loop.
Simple Buesel dicht heedt men Cocorullen.

R.  Dan-
225. ||Dander es al claer, vuer wiene dat zij
Vpy wisent vuer by, als een simple pleit,
Vele ander zaken mochtick ontdecken dy
Daer dijn rethorike met saudt verchieren ghy.
Ende tware noodsakelick hier ghefeit:
Ghelijc van vele dijnghen de proprietieit,
Schoon Termen, Poëtrie, zomighe vocabelen,
By exemplen worde dat hier goed ouerleit
Mids het nopen int curte van eenighe fabelen.

226. ||Maer den tijd niet bliuende in eenen viguero
Loopt altoos duere, alzoot blijft by defen.
Minen bouc werd dicke vanden labuere
Dies moet icht curten, ic en hebbe gheen kuere,
Of zij soen my vloucken die ditte lezen:
Aldus ghy voornoemde longhers ghepresen,
Mannachtich, robuist, niet teer, als crancke lemen,
Ick biddu alle tsamen in dient mach wesen,
Vvild defen minen aerbeid in dancke nemen.

227. ||Ick hebbe u verclaeerst om tsgheestis verfieren
Diueersche mannerien, Exemplen, en Sneden,
Vvild ghy uwen zin voorder emploehieren,
Ende ghy droomen wild blocquieren,
Int begin mijnis bouc kins vindt ghy de vulle leden.
Met noch een Sermoen zuldy zijn te vreden,
Zoo hebt ghy vulcommelick al mijn propoost:
Vut tgeheent dat hier staet op den dagh van hedden
Zuldiyt al contrefaëiten in dien ghyer op gloost.
İpsis biblis, tantus ind schutum,
Quot ıpsis peruentus ad sanctus Reinhutum;
Audiatus clutum, ende en zijd niet aldus gram,
Verbis hæc habetur capitulos nulquam,
In goede lattoene noteerd dees wordekins.
Den Sant die wy brighen op berien op hordekis
Es groot van virtute, die tverstand zo ghenieté
Hem mocht wel zijn ziele vâ achter ontscieté.
Gheraet doch hoe hy heet zulc gheeft hé tribuut
Tes myn heere dé leghen vader lente Reinhuit.
Nooit wonderlicker ghuit, onder goe ghesellen;
Sijn legende zal ick int curte vertellen.
Ooit heeft hy mildelic ghecloncké gheschoncké,
Zo dat hy hem al biftier heeft g hedroncken,
Dat hy rein hute quam gent als een peerle
Dies heeft hy S. Reinhuit:fishen besten keerle
Vvas van dockeblaren, om wien zou iét zwighé?
Nooit en coeste hy eenen lakenen ghecrighéu
Zo biftier dranck hy hem duerende zyn deuotie,
Een vierendeel vaetkin was rechts zyn potie
Noch kееck hy omme naer eens anders deel.
Van drijnckene haddy dicwild den sinuereel:
Zijn ooghe puulde hé, hy scheé an elke houc dul
Hy hoefde ende nielde dicwild zijn brouck vul.
Peinsf dan wat legher vader was ditte,
Eens steldhy an zyn snotgat een groote kitte

Rij.  Vvel
Vvel van vier sloupen, om zijn selvs touuert,
En dranclè reïn uut, gent sonder fnoouuen.
Van zulckè triakelen mochtc elcspreken,
Dies en mach hem defen name niet ghebreken,
S. Reinhout heeft hy: hy maeckte rage.
Menigh eeuwigh meinsche doet hem hommage
Vele ondersfaten heeft hy om zyn verhuughen.
Alder eerst heeft hy allerande Niet dueghen,
Die hë nieuers toe en voughen blood vâ spoede,
Sullen alle reïn hutte commen van goede,
Meer tachter dan tevueren in haerlieder spende:
Thospitaal werdts harer alder hende,
Op datter, tfen, eenigh van hemlijen gheraeckt.
Iaet, want ten es om de veerckës niet ghemaeckt
Reinhouts ghesellen moeter in logieren.
Een ander soorte moet onzen Sant obedieren
Dat zyn dees quabeleeden die ruusfsche buussfsche
Daghelicks op de banc fitten, dobbelé, tuusschen
Die de potten cuusschen, ende hantieren tspel,
Zy gaen zoo dorre an haerlieder vel,
Men en darfs beœlien nogh bepeken,
Eenen sulpherpriem lauder vijftich onstfeken,
En verbranden ten poluere zo ickt wedde:
Dele sullen alle messhe hooren van op haar bedde
Ende Reinhout dienen, van berooider faussen,
Als zy metten hielen loopen duer haer caussen,
Ende moëtë thuus potbroon het werdts hë siëst.

Nu
Nu commen de Sanghers tot Reinhuuts dienst,
Deze Musicienen, Dichters, ende Fluters,
Aerpenaers, Schalmeyers, Trompetters, Luters,
Dees ruters en laten tgheld niet vermomen:
Zy en mueghen niet dan Pertrijfskijns schoffen,
Rendvleesch en Bakevleesch moet ueter bane,
Vinden zy Rijnswijm oft goeden Beane,
Paeilette, noch Petau, en comd in haren balgh.
My ghedijnckt wel, dat Reinhuut de spierijgh
Vaa eé doufne Eendvoghels teene male: (Iwalgh
Maer eer zy gheraecktten ten principale
Vvalghede hem den balgh van al den wine,
En warp een watergalle duer de pine
Hy spauwse eenen andere bi gans maenschijn,
Gheraedt waer? iuuste in zyn aenschijn:
Nooit en laeghdy man alzoote ghereke.
Zulc eist vandé Moerknechten daer ic af spreke,
Niet vald hé te costelic mueghzijd vercheinsen:
Maer hoe zulzy varen mueghd ghy peinsen?
Vuer de Keerduere sitten, op ende nere,
En gheuwen vijf miten van een selken were,
Zoo salfe Reinhuut hauwen in subieectien
Nu esser een soerte van ander complexien
Dees Venus ianckers dees aermie zotkijns,
Int liefs volghen rumen zy menighe potkijns,
Zoo elc veel parlotkijns sijns feins ghecreegh.
Deen cuft den rijnghe, danter beclemd dé weegh.

Rij
De
De derde leid vul vaers in coffers ghesloten,
De vierde werd met eenen pispot beghoten,
De vijfste rijdt op der lieden slaterie,
De zeste werd geheaeghd duer dwaterie,
De seuenste waend clemen hy breeft den hals,
Dus steerft dit volxkin vul ongheuals:
Als zauden zy haer schoen met wissen binden,
Zy zullen hem bij haren lieue vinden,
Ee diene Reinhuut, zy onderyn zwaer roede:
Vveetdy waer hy maerfealc af es? vader aermoede
Van dorre ende beroort te fine an elcken cant.
Nu hoord gh wy wel van desen ledighen sant,
Dat hy veel ledighe dienaers heeft,
Ende datter groot religioen ancleeft:
Dus mannen en vrawwen cleene ende groot,
Als lauden thuus hu kinders sitten sonder broot.
Vassen, en van hongher sijn verbolghen,
Vvild fente Reinhuuts voetstappe naervolghé,
Zo zuldy thenden iare in tgaithuus stallen,
Dits ute, Gods gratie beware ons allen.

Hier volghd Casteleins Concluse, ooc mede
zyn Excuse, ende generale voorhau-
dijnghe van zyn ghe-
beelen voorgaen
de warke.
228. | Tuwelieder eeren, en tot niemands schanden, 
    Om scheerpen dijn verstanden, hebbic dit bestaan; 
    Ende als hebbic den ionghers dit willen ghelanden, 
    In dien minen boced vald in crusselighe handen, 
    Vwillen dien blideliick zonder wrempe ontfaen. 
    Als zij dus vele hebben ghemaekt en ghedaen 
    Berespen my dan, in dien zijt cuenen het scheen: 
    Snidick niet, ic zal doen sniden, duer mijn vermaen, 
    Neemt dan, dat ic gheslachte den wetsteen.

229. | Als eist dat wy alle de Autheurs niet en citerë 
    In ons narreren, nochtans volghicker een deel. 
    By dat wy Tullium hooren allegieren, 
    Men vindere die van hem zeluwen doceren, 
    En niet min obtineren in elck parcheel. 
    Macrobins furnierd dees redene gheheel, 
    Segghende hoe snood hy es oft hoe vertorden 
    Hy zeid wel wat goeds, ende zonder adpeel: 
    Vvát êe waermoesch plucker spreeft wel fraey wordê.

230. | Exemple an Carneades, zoo ons int lesen, 
    Cicero heeft bewesen, met schoonder collatien, 
    Nooit en es hem zijn vaste motif ontresen, 
    Nooit en blammerde hy niet, ten bleef mesfresen, 
    Alzoot bleec in alle zine altercations. 
    Niet dat ick sty ben der confutation, 
    Als ben ic een die vander cuenste spreeckt: 
    Vvant, by dat de zelue leerd, te vele spacien, 
    Is ghebiede wel anderen dat my ghebreeckt.

Riiû.  Ontga
231. Outgæ ic my ieuers, ind dicht principalic,
ofte ooc verbalic, ende rigorneselic,
Ick bidde elcken zonderlynghe, en nemes niet qualiæ,
Vvant niemende en nopic specialic,
Noch en oucrrijsche ic furineselic.
Te wilen ick de ionghers diene coraineselic,
Verghetick dat ick und ben, naer Marcus sententie,
Den middagh lijdt tongent fraudulueselic:
Het gater op den auend, dus neemd pacientie.

232. Ic bens Lucilius, in zinen tijd de gheheersde,
In consfen de vermeersde, vul onzer profiten:
Ic en wille niet (seld hy) dat dalder gheheersde
Myn weercken lesen, noch dalder appeersedte:
Vvant, zij zoender my te vele tordien in smiten.
Dat ooc veel simpel onnoosel subditen,
Myn weerck angaen zoen, ende dat blæmeren snel,
Duer haer blonckheid, zoen zij hem qualick qiten,
Dus latckt de middelbare visstere wel.

233. Duer mijn ionst hebbick om elcks veruroeien
Materie willen stroeien, schoone bouen sommen:
Vvaer ute (ghelijc uten peerde van Troeien,
Vvelck de Griecken stichten duer Calchas locien)
Vele fraeye discipelen zullen commen.
Niet ic en wils my niet berommen:
Maer ick hoeps in God die van al ies een wetere.
Al zoo hy ten urtheren my sal dommen,
Ick dseckt om dregdb en ghene dmine om een betere.

Noch-
EXTRAORDINAIRE.

234. ¶ Nochtans weet ic wel, duer mijn ontbinden,
Datmen sal vinden, zoomen oocit vonden heeft,
Die minen aerebid sullen verbinden,
Segghende: wat wil hy hem onderwinden?
Hy en heeft niet al ghefeid dat dees consf ancleeft.
Ic bent, die hem lien hier ghelijck in gheeft:
Vvante, zijn zij goed, die dit voordstel verkiesen:
Zij zullen segghen, tverzwijmd hem menigh die leeft.
Zijin zij quaed, God salze qualick verliesen.  

235. ¶ Hoe danich zij zijn, oft van wat conditie,
Die in die suspicie, dese consf verbaten,
Moeften zij ondernemen thalerlieder officie,
Al dit te makene, mids hende, ende initie,
Sy haddens meer verg heten ende achter ghelaten:
Maer tpruerbie gaat achter straten,
Dwelck men hoord segghen groot ende cleene:
Deen vindt meer dan dandere, tzi jnder baten,
Maer niemand en vindt al alleene.

236. ¶ Minen Martiael seid van zulcke driuers,
Der consf ten bekriers, die t volck zio quellen:
Men vind veel begripers, maer lettel schriuers,
Die costumelie vischen in ander viniers,
Ende en cuenen een regbel dichts nauwe stellen.
Dit es een vicie niet om verfellen,
Vuer wien dadt ghebuerd t'si auve of ionge.
Ic ben deerste die dit bestont vuer de ghefellen,
Nooit en waerd ghedichtt in de vlaemsche tonghe.

Ben
237. 

\begin{align*}
\quad & \text{Ben ic te obscuer, naer iemends ghevough,} \\
& \text{Tres my ghenough dat ick wel verzinne:} \\
& \text{Peins dat my dit pack te zwaerder wough,} \\
& \text{Ende dat hem dlass te laborineser droogh:} \\
& \text{Den rechten keest der consten heeft dat inne:} \\
& \text{Middel ende dhende, metten beghinne,} \\
& \text{Tres al mine. Nict stelic ghelijck den wolue:} \\
& \text{Ic en pluisteren niemeds lochtijngh, te mine gewinne,} \\
& \text{Maer stelie ghelijck Hercules met mijns selfs kolue.}
\end{align*}

238. 

\begin{align*}
\quad & \text{Ende als eist dat wy al ditte tratteren,} \\
& \text{Den ionghers adscriberen, met blider feesten,} \\
& \text{Nochtans en willick niemend praëindiceren,} \\
& \text{Goede anders moet ick obtempereren,} \\
& \text{Ende alle artisten, minste metten meesten:} \\
& \text{Biddende alle Ingienen, ende fijne gheesten,} \\
& \text{Dat zij tot dees scientie staert onuer vaerd terden:} \\
& \text{Vvant ick bogonste dit metten eesten,} \\
& \text{Om dat dees edel const zo mueghen verclaerd werden.}
\end{align*}

239. 

\begin{align*}
\quad & \text{Dus, dan ghy Constenaers vul constigher leerë} \\
& \text{Die de const vermeereren, ende in hu handt becleuen,} \\
& \text{Tot den ontfangh mijns aerebids, wild u liyen keeren,} \\
& \text{Ende peinsf, ie hebt ghedaen ter eeren} \\
& \text{Van allen constenaers, der const toe ghescreuen.} \\
& \text{Zoo Esclusapius dede, doet ick wyder leven} \\
& \text{Ziedy my verbitten van nyders die tsamen kijen:} \\
& \text{Ost als Plato, wild minen bouck Vulcano gheuen,} \\
& \text{Indien hy niet en mach vul eeren en famen bluen.}
\end{align*}

\text{Finis.}
Rhetorica.
Beminde Lezer, t'wen ghemake, ende om u te bet t'onderscheedene ticht, daermede onzen Auther es leerende, ende tghene dat hy es stellende voor eë Exemplaar, zo hebben wy u tzelue ghesteld in verscheedé lettren: Te weten et Leerdicht in Cursyce, en de d'Exemplaers in Romeine. Hoe wel, wy en twijfelen niet, ofte men zalder eenighe vinden die zegghen zullen, dat zij deze letteren ongewone zijn ende niet en kennen.

Dên welken wy voor een and woorde gheuen, dat daer lettel belongs ans: wát voorwaer, de ghene die noch zo verde niet ghestudeerd en hebben dat zij deze ofte andere dezeghelijke letteren connen kennen, die en behouden, zonder faulte, de letter ende studatie van deze werke niet tangane: mids dat onzen Auther Castelein voor alzulke Bloeskaerds, ditte niet geshchrueen en heeft: zoot ooc hy redenen niet betraken en zou de, niet meer dan eenen kinde den Pater noitter te doen spellen, twelke noch zine A.b.niet gheleerd en hadde.

Ooc zo hebben wy (noch t'wen gherieue) onderschee den de Baladekens van t'voorside Leerdicht met zekere ghetale daervooren te stellen: op dat ghi daerute te lichter ende gheredelicker zoudt vinden (by der tafe-le die wy ooc daer op ghesteld hebben) alle zaken, Regulen, ende allegatien danof de zelue Auther in dezen es narérende.

Voorts,
Voorts, als angaan van der Orthographien, ofte Spellijnghen, die wy in t vervolggh van desen hebben gheobserueerd, weet (Beminde Lezer) dat wy daer inne ghevolght hebben de proper Copie gbeschreven by der hâd van onzen Autheur Castielein: emmer, alzo naer, ende ghebrauwelicken als ons moghelicken es gheweest và doene: volghende ooc der närnsligher bede vanden per soon die ons de zelue Copie ter hand gheedaen heeft. Hoe wel, wy en loeghenen niet of d' Autheur en heeft in deze zijn Copie van zommigh zijn spellen (tzi on-wetens oft anders) baerblieckelicken ghefaeld: en datte specialicken in de Diphonghen, daer in hy hem zelue díckmael contrariëerd: ooc in veel andere faulan dor ghenough supportabel zijn, ghelijck als in dit vocabel Rethorica, spellende tzelue in d'eerste syllabe zonder aspiratie, ende in de tweedde heeft hy die gheßteld: ghe heel teghen de rechte Ethimologie và dit grieche vocabel Rhetorica. Ooc tusschen, ENDE, Coniunctieën, HENDE, Nomen, en maekt by ooc gheen díner sitheid, ende in veel meer andere dier gheliken, die wy achterlaten om der langheids wille. Niet, dat wy dit alligieren tot vermindertheid ofte cleenachtinghe van den ouerleden Autheur, die hem zeluen dogh niet verandricken en magh, nemaer, behaudens zijnder eere ende goeden name: ende, op datmê daer use magh zien eens iegeliecks zijn, ende theste verkiesen, twelke wy u altijd recommanderen te doene: hopende u noch met al dusda-
VERMAEN.
dusdanighen warke te behemene, in dien wy beseffert
dat u disse onze hekelinghe anghename
ende dankelickes.

Vermaen tot den Leer-Iounghers
va Casteleins discipline.

Ingenieuse ghefsten, ghy Iounghers vaillant,
Naer dien de Castelein hadde in tverstand
T'ulieder intrussitie ditte te gheuene,
Tooghd danckbaerhede.

Vvild Echo gheflachten, roupt hem naer plaisant.
Dicht hem een Epithaphium, fraey end' elegant.
Pooghd zijn renommee altijd te doen leuene,
Met Rhetorijescher zêde.

Ghy en mueghd bê gh' exalteren noch vulprizê mede
Naer zijn betaemte:
End' indien ghijt verzwijnt (als rust hy in vrede)
T'werd t'ner wer blaemte.

Al doende zuld ghy leeren: en vreest ghê schaemte.
Das, zend ons copie, dan, om hier t' annexèrene,
Vvant ghy hem schuldigh zijl, altijd te lauderene.

Naer dit een betere.