$$
\begin{gathered}
A \\
3164
\end{gathered}
$$



Dovired ${ }^{\text {y }}$ Google



## Frainequer

## L <br> 0 S-K <br> 0P;

## of Hobollige

## STUDENT.

Behelfende de voornaamfte bin-: nen. ftreken en buyten fpeorigheden; fampthet Leven van verfeheyde: ne baldadige Studenterf;', haat:" bandel en Wandel, 100 in : Collegien dez Profeffo$\because$ ren, als opde publije. ké Eétiale der fef:ver gepleegt.

> Gefielt
> Door:

:-
W, D.

Ampierdä́s.:
Gedruckt onder-de Drkck-paits

Rdicucn merce
ar unflige Laridis ende efide gemoten; den Pooèt Terentius, oufe oude boèr:tige 'Tijdt-xtratijbor verbaialt onder sers paris finn bindelawteme Sclor?fets; dat eens yder Mens oéfent en ter banden néemts daat in bs beft vermank en bebagerijebept, jobeb ik; wat de tegennoordige toeftandt van Memflbeljuke fuecken, . Wel de blymoedigfte dick wits ton cen Mintry ende miniering forde

 dadr d. te berdachbiaerden thee miackers dersininijcke geeftigbedev, die door'rgem ral als meeticen rinke vas 't begin totuars
 gelhaifts nes Dase de Encuyn hatar op enondergank: warnabiens ode ondeugbt is hiar Whet en'petik.; en de baldaadigheyt baar
 Spot', de yonge weelde tew Tons gefelt, op duyt wandaindrr. Sighs foudi : ko msene sto icibten?
 Ggaigbeyt alomime : nace jigh feept's eniook de heedendeng cobe Iengt is suogfgeriegen sor bet 3 $3 \ldots d o 0 k=$
daórfnuffelem var andige Quinckfagew; dute tot bet tefperindeftige Schrijvers. Hos bet'er om iraf jift; ; 期 vond my oock genegen, en hal oack-madé yuts ee dooin alsde andere:- 'k bud ninetre perfuymans' en beel. de mp ing, bet migb beternear cen weyuigh Papjers in ears Kamet te:bekbaddens, dant quijes Schoenos-met Strats: Jipen; i vruchteloos tiffigten ryene is alles nopl overneogens, yeal koftelighery en beter koot dan'.t innder', bet gedijt ruede not warmonkren vay falven; en vorder eens amme-treck vass xetibardights soor ien Lefer getrocken; ik bid U. I. leves zoorfichictijck; lapksiof befpat wiot's nooveas al cer gy ${ }^{7}$ gyade babt gefion, en onfe behang els weder worden tee gedaim; dogb foo ghy laak of befouts ghy vesachioft bot
 mine de te narrathar fabola. ' Roin: lufidg dam a treed bigner $x^{\prime}$ met vasidathigheys; bet in wel weranderingb: boort bape it getal
 Hon de Gech Jive Narrenkat rerfets ende fin acirdigh Back-buys evier bondert ployen trecks; fiet na geap nolef ditugh; want 'ifgelfat gata beginnety; Valo.

# A 

## Aan fifin Herfen Lof-Mackers.

0Pmija wilde Bontgenotens Bafen van vayl fotte klap; Siet icth heb een parre kapis Daarick u mee fal wergrooten, Wel wat duncle $u$ van dees prullen.

Van dit moye Poppesoot;
Sofe faten op th hoedt,
Ghy waart nét vetriẹtrals fullen.: Metgreen i geel, en bonte kleuren3:

En vanander turgje racer,
Welckeikunu vereer ;
Dogh witu daarniétagn fteurồt:
Offgeen lefijeck pribuisnaaken's
So'er yemarter belacht; $\therefore$,
En voor eenen Bol mathache;
Maarloct oper doen en hacken. Ha! kan ataatsien nooblt Eraijad,

Driack eent om erl leeght het glasi: Stelt Yioolen grove Bass,

[^0]Soent de Meyt eers metrbedaartheye; Niet uyt geyl off dart'le min, - Xogh mee een verliefde zin, Om te fien waar dat haar baartleyt Hoe wat s' dit? gy fehijnt te Ichromeh; Ha , hier ftaat hy voor dit wioht: Gans loo chuw en ingefwicht; Dat kàr heel niet in my komen. Leepe fullen flechro fchalcken;:

Ionckers Prankers Ambachts Itof, Ouwe fnee, en nieuwe fnoff, Surypers, 'fwelgers, huyle balcken? Na fier men de Edeltieden; VanjuHoog-geleerde Geef; Dat g'op t' bette van het Feef: Hier metkatten aap kome tredend Maar werentigh om te feggens:
En te uyten alsick meen, $\mathbf{S}^{\prime}$ hebben alle reed-lijkbieen, $:$ : Verre àn een kant gaan leggen. Nü kom luftig treed dan binnen; Met u onbercheyden Geefs En fiet ens op wateen leefta rel Schoyen fullenuwe finnen, $\because$ :

## $\mathrm{D}_{\mathrm{E}}$

## Franequer



## Of Holbollige



E Weereltfche veranderingen, met de veranderde boosheden, en boosaerdige.optoifelen, fign by kans op den throon, daer eertijts de eenvoudigheyt, fuinigheyt en onnofelheyt op geplaeft was, nu van feherpfinnigheyt, argliftigheyt en overdaed befeten, gefet. Ats men eens ommedenckt, hoe de booskeyt federt detijdt van hondert:

Jaren in liftige practiquen heeft toegenomen, foo moet men verwondert-ftaen, want dat certijdts fcheen voor een konft by een Man van dertigh Jaren uyt gevonden, geacht, dat fiet ghy nu aendachtige Lefer by baldaedige Iongelingen veracht, wat luifter, wat ontfagh, wat oppermacht en heerfchappy, hebben de oude Philoophen onder haere Leerlingen niet gehadt, wat aendachtigheyt onder haere toehoorderen, wat hebben de Academien en 'Ho: ge-fcholen, de geheele Weerelt vermaert niet al toeloop gehadt, en wat hebtghy niet al voorbeel. den van geleerde Mannen, die haere rijckdommen met de voet hebben gefchopt, en te Athenen in een klein hutken gaen

## Off Hotbollige Smulent.

 wonen, om aldaer de ware fchatten der wijsheyt by een te vergaderen, wantXenophordaen hy fije vermaerde en prachtige Reis nae Perfen gedaen hadde, foo verfleet hy voorts de Ouderdom fijns Levens in een klein hutken ofte boomgaert buiten de vernoemde Stadt Aethenen, maer wat dertelheyt en weelde befpeurje njet onder onfe hedendaegfe Acade-miften , jonge wulpen, van fulken fwavelachtigen aert-gedreven zijnde, dat ry de krielende driften der nature niet weten te matigen. Wy fouden verfcheydene exempelen vertoningen, op het tonneel van weelde en dertelheyt konnen voegen: maer om de Leferfijn memory niet te Confunderen foo heb ik een uitgekofen, dieRsarequer Lof-kop
mydunkt cen van de minfte niet te zijn, hier mochte den Lefer my berifpen, dat ak dingen Tchreef en wreeffdie fteenen des genitoots en yerleidende woorden waren tot bederf van de jongelinfchap gefchapen, en tot oprechtinge van, een Academie van fchellemery, maeraendachtige Lefer dete en meer andere fullen wy ghebruicken tot een fpiegel om die s' morgens en $s^{\prime}$ avonts voor de neuste plaetien, en daer in te zien het vuil en lelijck bachuis van fulke fchalcken, en bedriegersen op fijn hoede te wefenifulken ongebonden leven. niet te leiden, datter de verderftlijckheyt nae yolght. Defe dan die ons de rol fal ten einde fpelen is toegenaemt Spartanus da wild gheboortigh uit Bremen.

## Off Holbollige Student.

een-kint vangoede Ouders; ent aenfienlijck van geflacht hy isint fijn tiende laer onder andere buire kinderster fcholen beftelt'st maer het duurde niet feer langh off-hy kreegh de bequaemheyt (door dien hy uitnemende flug van verftant, en feer onthoudende was ) dat by wiert gefonden nae de Academie, nae dat hy defInfirumenten alsvioolen bas wel hadde geoefent; hy nogh jaigh fijnde wierde befteedt by een oude Gierigaert; fijnde van hant werck een Snijder; dogh verrijckt van een Dochter diein fchoonheyt geenfinsde al? derminfte was y maer cen weinig; te jongh om aen $t$ ' fpit geftoken te worden, hy was feer neerAtigh in't begin en hanteerde met iever de boeckas; het reeht en
zerechtigheyt was fijn voorwerp, waer nevens fijn finnen befigh wartif, en het principaelAe agewit en dael van de Ou. ders, hy vothaerde cen Iaera twee in bem te bevlijtigen met hetlefenwap debraeffte Boeken, en'r ommegaen' van de geleerfte Profefforen, foo was t' op een tijdt (de.bedrieglijokheyt van de . $W$ eerelt en de verleidende fwier Van de Ionckheyt niet wetende) dat hy in gefelfctuap raeckte : by:, deftige Danes wan de Stadt, waer onder de Dochter van fija Hofpes niet nac tactigh bleef defe fchome Compagny by te woonen, hydie nogh een vrijer was van fijn eerte wanbais, en de kriclende hitte niet cenmael had gefmaeckt begon gelijak de reft de meriefde te fpelen, en de

## Of Holfolige Stuadin?

Iafferfchap als fancten op t' autaer aen de bidden, dan waer hy weer heet als een gloedtr, dan koud als het kilfte ys, dat in $t^{\text {? }}$. harfte van de winter bevrofen is," niet wetende hier van te oordelen wat hem mochtedèren, op het laeft begon hy andere hooren, fpreken van liefde en van een ding dat min heet, hy figh het als door een vergrootglas aen, ha ha! daer kregen de booeken de fehop, t' Mannetie begon fijn Ifabelletie ( dit was de naem van defe verwonderlijcke fchoonheyt) eens te kuffen, hy ftreelde haer metde grootte uytdrucklijckheyt van liefde, haer oogen waren als flammen viers, die fijn handen op het laeft deeden branden.

De nacht uil begaf fich tot de $A \rightarrow A r i$
ruft; en het gulden Morgen: root begon de boorden van de Zee als met een goud laken te bedecken; dat nobel gefelfchap tot de ruft aanmanende : hygeleyde fijn fchoone Juno na huys, en ginck met een groote onvcr-duldigheyt-Ichier, rafende van liefde nae het bedt, fig rontom wentelénde, niet konnende flapen, hoe moed hy hem oock. mochte gearbeyt hebben in fpefen en danfen, een. wijle tijdts op het bedt geleegen hebbende; atondt hy weer op, en liepals cen Maertfe Kater heene weer voor by de Kamers deur, al waar deefe beminde Venus haer nacht ruft nam, fuchtende fucht op fucht, voor die geene die dat haddegehoort en die de kunft. vạn fuchten yerfond fou gefegt beb-

## Off Hobolige Sumani.

hebben, dat dat fuchten van:klink waren, en te minften wek cen el diep uyt degront van het* Hert quamen, men magh wet fohrijven van liefde, en van fijne werkingen: ik fegger dat van, zy: wat't zy; een Venus oft een ander, fy is een Duyvel in Engelen fchijn ; ik ben nog jong in de werelr, maarik heb mijn leven nie-s mant gefien of gehoort die fig datfpel bedankte, menkomter felden fonder kleder fcheuren af en nog maaktmen dar foovee Bousjours van, hrerwaar t' hoofe op fchroeven, daar moefte een deftige gepoeyjerde Paruyck, om fich op cen nieww by fijnaanbiddelijcke popte vertonen, op hee hooft gefet ziju, daar fochtmen by 't gefelfchap te wefen, onder tuffchen wijt deefen onfen Ho
ros de Roman, too met fijn gedachten belfig was, komter een bars Cavalier nae onlen Loskop; te yragen, begeerende hem te fpreken, hy kome boven op deKamer, wenit hemgoede Morger, ; feggende met een, hoe dat hem gifteren Avondt al wasgegaen, ik arnien feide hy, heb gifteren leeren keninen een Stu. dent te zijn, ha! dat leeven is plaifierigh, delicaet, feyde мarzen Brafferts ( (foo heete defe Cavalier) kom $*$ Prere laet ons de broederfchap drinke, en tuffchen ons Meysjes-alte met een kluchcieacurechte, want fo'er meers alstwee op de baen zijn, fokan der solle niet wel gefpeelt wor- dem, een darde als hy niet fwijge kan, beklapt my en u, en verbruit: Thet ganfoh proces; de koop is

## Off Holbolige stuăent.

klaer'\{eyt spartmus, op dat woort fampre by met de Voet, en roept Klaerke, ( dat waer de Meyt van de Hofpes , ) baett ons een meñglen Fronten-jack, de meit bragt boven, en gaf het hems daer wierde doe die Lrgue offenfijfen defenfijf, oin met malkaer alles ja goct en bloedt te wagen ;gedronken, en alles op de vrye neringh uyt te ftãen's de een den ander trôu te zijn en noye te werlaten : maeckten oock een $0=$ vér legh wat datef al van noden moeften hebben, om haer tes Monteren en toe te ruftén, maftes: Bräfacert las de legenden* ent tan hèt gene dat hy hadde ; té wefen, een goet Rapier, Carabipros Pifolen, spattatiusterwijthy te voren van deefe fnareni nite geweren hadde, noolfe defefrige

F Fapequen Iof - kop
gehanteert, lietfe hem voorge reet gelt koopen, daar bont men doen de Vent aan de degen valt, onder't klinken van Bas en Viool en ẹen Glaesje van alderhande nat. Marten wier voor't hoofterkent en spartanus fijn by hebbende A poftel, in 't eerf hielden fy haar nog by eerr. Compagny Juffrouwen, men hielden fig fo nog wat bęfigg methetlelen van een Ro. man, van liefde boekjes en heden. duagfequackjes, als Cleopatras, Caffandras, Dianas en diergelijke, maarộ droevig ongeyal deĺe Aperijtjes hebben haar ten val gebracht, en van de throon van geluk afgeftoren, fy begonden na Infige en luftige practijk te ademtogen, om fo met den beruch ten Duwal de Gaudiefte fpelen, en in plaats dat yy voor deefen
dedagh, tot hee wandelen verordonneert, gebruyckten; foveranderden ty in twee Lucifuges, of nachtlopers, en hateden hete licht foo feer als de Blinde het bemint, het gebeurde eens op een fekeren Avont, dat deefe Heeren; de geheele Dagh niet gegeten hebbende, s' Avondts practifeerden uyt luftren Appetijt, hoefe daar veyligft fouden toe geraken, fo wierde haar verwitticht, datter een feker delicaet gaftmaal ontrent de klok feven uyren foudegehouden worden, ten Huyfe wan een Heer fchop, welkers fpijfe wierdefbereyt en toegemaekt in het Huys van een feker Cocq, het Aartrijk was fo drae niet befcihaduwt en overdekt met donkere W:olken, de Qupnten gaarne fonder gelt,

24: . Frastequt Los-kop"
en lecker willende eten, want haar Magafijn was vermindert, door $t^{\prime} k o p e n$ van geweer ende Gilvere Ducatonner verandert in kopere duyten, hebbende futken irek tot het exen, als de Magneet na hiet yfer; fy breidelden vaft netten on de gelardeerde Hafen en Patriffen daar in te vangen, dogh goedt taedt was hier duyr endelijck bedache spitrumus defe Vont; feggende Cammeraet laet onsina u Studodrfpanceren, hatlende daxir van daan een Muts met wwe fervetten, fo gefeyt logedaar, wy fullen, veer hy voort; ons toemaken als of wy waren huyrlingen varr de Cocq, ver-- voegende ons by de deur van't Heerfchoptegen feverien, inartow: Font dat goet en heeft geappro- beert, olk doet fijnferpet om der een paar muyltjes aan devoeten; want of't op een lopen quam, fo fouvenfe die terftont konnen in devoorbroeck fteecker, op dat fy miet mogten gehoort worden; waar datfe gingen, de cene, kruypt in de wandet naeft hee heerfchops Huys,de ander in een Potkalt, de klok had fo-dra geen feven geflagen, of de Dienftmeyden van't Huys quamen elk met een grote tinnen fchotelin: de handt, na de Cocqs getreden, spartanus dit merckende; klom in aller yl uythet Pot-huys fachtkens, de.vernoemde dienitmaegden na topende, en harefchreden als twe fooftionden nabootféndé; om endlijk in't hol daerfe haar mogten vesfehuylen tee betrapeéh de_ocq maekte onder

Franequer Lds-kop.
tuffchen a-gereet, en onfo maats ftonden opde iprong, om de $\mathrm{Ha}-$ fenen Patrijfen uyt hare fohnylplaatfen komende, te achter-ja. gen, en te verwachten, van yerre fagen fyeen Dienft-maagt aankomen, den welken Mworen te gemoete trad, en na by komende, riep hy, Trijntje, (fo hete de-fe-Maagt) fet dat flux neer, en loopt haalt, bet ander, want ons Heerfchop deeft over u en my gefulmineert als de Duyvel, Trijntje verbaalt zijnde, menendauyt verbaaftheye, date'thaar Heerfchops.knecht ${ }^{-}$was; die ly t'Huys gelaten had, dede dat op fijn Woordt en gaf het hem, ha hier hadde defe Quant een lecker nacht bankettic, hy trock datelijck zijn Muylen uyt, ftekende défelve in fijn Sack

## Off holbolligen Student:

en gaat daar-ftillekens mede na de beftemde plaats, daar hy wel hartelijckin fijn vuyftlacht, dat hy den Ouden foo een geeftige pots gefpeelt hadde. spartanus, die niet minder als' fijn Macker, gewoon waar, dit Commedi-lpel te fpelen, ftont in de ftoep van de Gocq's en door dien het doncker was, dat de Meythem niet konde bekennen, oock niet wetende dat daar yemant ftont. gingh fy een wcynig voor af, wel beladen met een delicate Taarts de deur van de Cocq, was fo drae niet geftoten, of hy tradt haar achter na, roepende, Vrijfterghy hebt een anders geresht gekregen, mijn Meefter is werabufcert geweeft; komick fal u cen ander lange, de Meyt hield op dat Woordt ftil r me-
nende dat het de Cocqsknecht: was, door dien hy hem niet wan gelijk in toetakeling van kleding. en poftuur was, spartamus hier mede verrijckt, : ftelt fijn faligheyt in de Voeten, en liep naa de Kamer van fijn Macker alwaar fy malkander haar wedervaren verhaalt hebbende, deckten de T.afel; en gingen aanfitten, wel gegeten hebbende, van het aan. gechaalde wift, daar fy de hondea yan gewce? waren, was weerop * een nieuw goed raed duyr, hos fy aan't nat fouden geraken, daar Bacchus fing vormoeyde jacht. hondern mede laft; endelijk na lange deliberatie en overlegh; wiert by de Holbollige twelingen vaft gefloten, om de geno. mene tinne Schotels die deftigh waren, door't vier te doen fmel-

## Off Helbolige Student.

ten en aan de tinne-gieter te verkopen, welk gelt fy dan fouden employeeren tot het kopen van leckere Wijnen, welcke de gegetene fpijfe foude doen verteeren, dit wierde flukx in't werck geftelt, fmolten het:Tin; ende brachten 't by de Tinne-gieter; die haar datelijck, met gereet geldt betaalde. Laat een weynighje onfe Mackers met hare flemperyen ruften, en eens vernemen hoe defe oude Grinaare met fijn genodegaften hem vermaakt, de Dienf-meyden qua men t' huys, de cen fagh op den. ander, als de Kat op de Keyfer, waren foo verftomt van fchrick, datfe niet een Woord konden fpreken, $t^{\prime}$ Heerfchop, fittende met fijn genode aan de Tafel, roept valt Trintic dift heteten
opde Tafel, de Meyt quam al bevende met de cerfte gerechten die fy nogb behouden hadden, en fettenfe op, de Tafel neer; men trock daar aan t'eten, de de gaften van defe fijife verfaat zijnde, riep het heerlchop brengt de Hafen en Patrijen, brengt de Taart, daar waar niemandt die quapn, hy riep al geftadig en fchelde met de Bel, maar het wapal voor cen doofmans deur; op't laat komt de knecht en breagt defe droevige maiar aan fin FIecrfchop daarwaar de Dui vel te braden, en hy vloekte al de Duyviels uytdeflel,joeg deMeys; den, Knecht, de eene bruy met den ander ten huyfen uyt, dreygende foofe niet metter haaft yoortgingen, hy fou haarmet een ent houts het rug-been fo murw en week kloppeals hetalderfachfte vleys dat ly aan haar Lichaam hadden, dogh alles met een rijp oordeel overleggende, fo was het veel nat gras over hoop gehaalt, onfe maats lieten ondertuffchen niet na haar met fpeeltuyg enandere diergelijke vermaaklijkheden te verluftigen, hier waarde weelde op den Throon, de dertelheyt in top gefteygert, en s' Menfchen blind Comedifpel, begon hier cen aanvangli, dat was onfe Meffieurs wel geluckt fonder foot of tegenweer, fy kriegen der fin aan, fiet hier de blintheyt van de Jeugt, en het loon der redenloofe genegentheden, de Morgen was foo dra net gekomen, of men heeft weer wat nieuws op de baan gebracht, om gelt $t$ ' vinden
daar

## Provequer Los-kop,

daar men de loncker van konde fpelen, spartamus ginck voor een weeck twee d drie in een ander Stadt, daar hy niet bekent was, fijn wooningh nemen, het was een Volck rijcke en voorname plaats, hy gaf hem uyt-voor een Aftrologift, ofte Waar-fegger, want hy waar daar al ceniger maten door het lefen en oeffenen *an fulke Boecken ingevordert, hy difcureerende van een Horoskoop, welcke hy met fulcken beflepenen Tongh wift goedt te maken, dat alle Werelt daar in hem gehoor gaf, hy floeg over al,Briesjes van fijn konft,aan deuren en venfters, deeldefe onder de gemeene Man, van defen in. hout, Op hnyden den 2. Tebrua. ry, is hier aangekomen een ver. maart, en door de geheele. We:
relt beroemt Mathematicus, die toekomende dingen naden draet dor waarheyt en natuae, yder een weet te ontdecken, het onftondtgeen twee dagen, nadat hy de Briefjes hadde aangellagen, of hy had de eere van op fijn Kamer te begroetèn , de deftigfte van de Stadt, en voornaemite Dames, alderhande foorten van Menfchen, quamen als een fwerm byen fijn Perfoon befingelen, elck wilde eerft geholpen zijn, hy deed t'om een kleintjen, te weten een fchelling, daar. ftont hy tuffchen al dat ge. drangh, en men hoorde hem fpreken van wonderlijke humeuren des Lichaams, trecken der handen, en Phifionomi, hy fpelde daarvoor-feggingen uyt,fijn Tafel was altijdt befchreven met

Cijfers, Characters, en Mathematifche 'Fyguren, cen kleyne Globum, Cxleftem en Aftrolobium, , had hy op fijn Kamer, altijdrgereet met cen opene $\mathbf{E}$ phimerides, too dat alle fijne Omftanders hem als een Heer van qualitèyt eerden, en een ervaren Meêter relpect toe droegen, wanrieer hy fijn reden begonte dirigeeren, tothet primum mobite, de groote lengte en breete der Planecten, haren ommegang en, werckingen, van de Noordt-ftar en fijn Effecten, van de Atilftant der Sonne, en beweginge des Weerelts, fy fagen hem aan, als of Copernicus en Ticho-brahe, weder weerf waren geboren, fijn principaalfte gedachten waren befigh ontsent de Linie Elementen in de hande,

## Of Helolbollige, Student?

handt; de Ogen, Neus, Vòrrhooft, en befnedertheyt vaind Trony, daarbegoat hy witt en breet: over te redeneren, ofulken Linie foo hy dwars over depatmi van de hande loopt, bétey yekent fulcken prextonimant, wanneer de Linea vita diep is, pat bedies een goede:Tafel Rec.

- Het ghebeurde fat fiemteen jough Cadet, dre 4 oin var een rijck Borger; quà befoockens: gekamt, gepruyk mint|fin point de Veniẹfe Bof, fimpouide: Soye klced, gr tedpe: Mainteladni vel: geparymeertien gepocyert; meer vap grootshóys, enhovaardigheyt ghedrevien, danivan detaghtopigerudt; ilogenende hen. cuter fin goluck te:forekero hyr Homt: hem :grooten; mét de grodtte beleeftheyt vando We-
relt; sparicous vroegh hem nade Maant, Dagh en Ure, op welke hy geboren was, hy feyde, $t$ hemiby naaite by, daar mede begon hy te reeckenen met de Pen op'r:Papier, floeg fijn Loci Comunes op, en cen weynigh daar op gefpeculeert hebbende, antwoorde hy, mijnHeer gy lije cen Perfoon van groor geluck. oy: fulc, zijn een Heer en Hcerfcher van'tganfcheRepublijck, Koningen ep Princen fullen $\mathbf{u}$ made oogen fien, gy zijt vanfeen tedere Complexie, van goede humearen, trots van imborf, gy fijt feer goedt Vrowws, groots van Verfant, Aerk van Memán, ry, gy wortlicht taornich, mäa vergect hechazef, dit ftont dere opgeblafen Pronck pop foo wol. man, dat hy.my tweePiftoletten
in de vuyft duwde, hy die mux :cenigh gelt door fijn beflepene practiquen bekomen thadde, "Gis - en drinckt ondertuffehen een Glaesje met een Pijpje fmoocks. om hem een weynigje tot de rufte neder te fetcen: en fijn gewonnen Penningen te telleny met cen rekenfchap te maken, van fijn verteringen, nu terwijl dat hy hier fit en rult; foolat ons eens fien. Hoe dat onfe Mare een Brafourt al vaart of hy leeft dan oft hy doodt is, ik hoor, my dunckt fijn aardigheyt verliaiten en feggen, dat hhy, terwitl fijn Cammeraat nae Breckfuplingh was gereylt, de vhegende Maictirius hoeft gefpecit, thy kegte voor fijn overige gelt, dat hy in fijn fack had bewart, wehoot Papier, ven it welck hy maekte,

Coo cen hondert a twee gefegelde Brieven, beftellende defel, Huysuyt Huys in, hct gehee Landt door, nam van elcke briefje niet minderals een fchelling; vijfftuywers, na gelegentheytiyan faacken, -reysde van de eene Plaats nae den ander als off hy groote Affaires te verrichten hadde, : veele lullen, buyten Ewijfel getronden worden, die dit boven - faande voor Apoorijph fullen houden, om dat die Man naderhandt foude bekent geworden zijn, neen Lefer, rerwijl hy dar deed had hy geen Perijckel van de Sonne gebrant te worden, wane het geichiede altijt A wonts laat, en in het donker s met een Gemaskert Bac. huis, en ouderwetfe klederen'; een Grije Paruyck $\rho p$ foo dat 3 A

## Of Holbodigen Studenti:

 by fcheen een Oudt Man, daax hy daağs een jonge Laffaart reprefenteerde, met dit Gelt van defe beftelde brief jes, máackte Martes fijn Fortuyn foo wel,' dat hy in min als drie weecken oyer de Duyfent Kroonen aan filver Geldt had vergaart', haar beyder Staat begon nu van Dag tot Dag weiderom te grocyen en te ver? meerdeten, spartruus komt weer $t^{\prime}$ huys, en vint fijn Cameraats met fulcken heerlijcken buyt do Meefter ; fpeclen, : hy die niet min ghewonnen hadde; :huurde twee Knechts die achter hem gingeni, ent ivetfeheen altijdt fo heerlijck; dat hy voor geen van de grootfte Edellieden van het gantefe Landt daar in behoefde the wijcken's maar foo wanneer spariamus lende; Brafaerts den genomen,Dlan minore of virtusiquam quarere partatsuriz. it Geen dat gewonnen is, Wel weten te bewaren ,
En isgeen minder Deuge Als $t^{\prime}$ felve te vergaren.
\$y fouden welrijeklijck konnen: leven, en rijcklijak konnen fterYen, maar de ongebondenc balo. daadighéyt, vergefelfehapt net: cen vervoeylijk Leven; fijn oorfakengeweeft van haar op nieuw verderflijcke Stat en fware Are moéde:

Terwijl fy nu in Rijckdom faten, en allos in overvloet ghebruyckten, foo reyden fy na de manier en $A$ Lamode ghekleet het Landt door, elck had fijn Apo ftel achiter fincers, fy fheyden

## Off Holbolige Student.

van malkaer ontrent Sncek, om des te beter gelegentheyt te hebben van haar Fortuyn te maacken, spartanus die een doortrap cef feler was, en in de practijcq: . Iigh deftigh had geoefent, kreeg - van verre in 't oogh, fekere wel geconditioneerde Heeren, in' $\varepsilon$ Fulpen Zijde gekleet, spmanins die daar na haakte en fnackte, adsicen yis na't water, trad haar haaftigh achter na, tot date by cen Dorp quamen, däar deete vernoemde, Heeren in een Haxo bergh traden; hy defe fchoone gelegeatheyt niet willende verla,ten, meende hem by defeHeren :daar te vervoegengen defeiMon--fieurs branf sian de:Steente frij-- den, de W aard, die cen quaad triend van fig Vader geweef: want, en-nogh fijn aangedanc
$\therefore 33$
$\therefore$ Framequer Lof $k o p$ "

- Ietetrietkonnendè verkroppen, - Ikende, onfen Spartaitus, weygerde Hem Logijs, Bier; cnan dere waren, daar van hyimp retien neende roljak te $q$, hy dede wathy konde, hy motfte evenwel dien hoon veor dic tije verdragen, tot-en beterge. legenthext, fwerehde hemplien onbeleeftheyt te filfen betalens.未efviloeckte Gaudieff; Schelnt, Phat-luys, Hoeren-voogt, uytfuyper; Badrieger vancerlijcke k - Tiuyden $;$ fooick u eenskreeg; n staffitonsKberen Kerkkhoh; it 1-atJ Ereenknoopgat makens rdaride:Ziel mede fal uytviegen, $x$ - niétláng'daar na, trock spartanut c -imäblavlingers ins Mrieflandes al-
 $=$ Leheydene: Dedtozinghess : de - M'erckt beklededen. meқ haere hel
hel luydende keeltjes; énde de Salf en Oly-ruyters, de' Straeten vol ftoncken met hare foetríckende Ballotjes, Alias fmeer Doofen; hywandelde demarkt ral fanghs, loerendes ofteriniet : hier off daar cen Haasje te.vangen was, onder ander foo deed : hem endelijck de vervloeckte - Wardtopz dieifont een Pley. --ftertie te kopen; van een vande-- fe Morfebellen, hy wierde gans -blijde; dackte noyt beter gele--gentheytece korinemi verfonnch swödes voeghthèm aanifin zyis - veet gemontectronan gblisi ftack de harrin fijn voor bemrsje hael de dgar een $\begin{gathered}\text { ijff offes. Duidaton- }\end{gathered}$ :men uyt ; en hotfe behemdigh - walke te kyen vanidefen Wraarts -tafteinde rder Selve mét igroote verbadtheydt e ende Alteratie

34 $\quad, ~ E x$ mequat LOJ-ROP:
fo 't fcheen by fijn Arm, hagy Godetofe Duyvelfche bedrieger, durft ghy in proeentic en tegenwoordigheyt van defe eerlijcke lieden, en in foosen menigte en gedrang wan Vodk, my hiermijn Beurs beledige; wat fout gy niet: in't heymelijck durven beftaan. Hy gaaten raapt fijn gelt weerin fijn Sack ; verfodskende de Omftandere cen weynigje plaats te maken's die hem daat in brewilligden, en met een daar de beHulplijche hande in bocden sion-
 reverdidiges rente verantwoordeni mar dareronthoint in een. - genblick tijubs: Gulken gehury! van fchreeuworide; keeten, en soeloop van Volck, dathet onmogelijck was, omin at datgecrangh fijn faak te bepleyten,
onder allen wierde hy van dat rapalje gevraagt, off hy nogh eenig Gelt mifte, spartamus die niet traagh was, telde op dat woort fijn Gelt, feggende, nogh twee Ducatons verlooren te hebben, maar dat hy dat fchonck aan die gene, die de befte kans daar toe fagh, omie den verduyvelden rekel nyt handen te rucken; hier was vuyf-loock nietduyr s: daar quam con menigte van hongere Ravens en gresige Boodts-gefele len, dic onfen Bavisan handig, ja foodanig rinck kincten, dat hy met cen korton fulcken asedigh Back-haysy en blanket Tronir riekreegh, weerdigh om onder Dirck van Afiensibrug, voor de Stacks Druckery gheplackt te worden, en heeft daar boven nogh drie A yier Gulden moeten

36 . Fratequai Lof-kop?
geven, wilde hy van debfem Hagel-bury fchuylengaan; hier
had nu onfe Loskops fijne aange. daane leede gewroocken ; laes chende wel deftig in fijn vuyft, dat hy defen quant foo aardigh, had betaalt, hy bleef nogh een dagh a twee in de vernoemde. Sradt, endelijek fijn Macker in 'het Logement', daar hy de Jonc. Kerfpeelde, $h=m$ rancontrcerde; en gegroet hebbenderg vagendo, Hoe dati hem in de kermis al wasi vergaen', ienofthy niet ednige fifonturen thadde ge: thadtis: daur spammachems altes Werháalde:' welcke Martem; met een groote' randachtigheyt 'gets hoorthebbentle, betgnoptele. fer fing geepigekluchén, en'aat dige keurtjes; diein fijn affezijn hadde gepliegt, hy waar gekomen.

## OffHolbollige Student.

komen tot Dockum, nemende, fijn refidentie in een vermarde Harbergh, alwaar hy eene deftighe fough en reyfigge Waardinne vandt, dic cen aartje hadde gelijck de Spaanfe Muylcfels, alsmen met een ftroo haar onder de ftaart kittelt, fonaanfe achter uyt, fy was doortrapt en loos in haar Handelingen, gelijck $\int$ y felfs voor gaff, minfaam, in 't ommegaan, gehouwt aan een oude koude Treuffe. laar, hy die niet luy in finnbe. drijf was, maar van een kloeck verftandt, trachtende denet gépaarde cen klucht te fpeleng na dat hy eenige dagen , daar geten en gedronkenhadde, eq figh een weynige vervrodijckt gebeurde 't op een reeker mid? dagh, dat die brave Waardin:
$3^{2}$ Irasequet Losokop.
ne, met goede ghenegentheyt om ons Mat te kuffen, cen déftige Roemergevalt met dat roodedruyve nat; hem toe dronk, feggende met een dat't de fpijfe wel foude doen verteeren, hy die niet Icheel fagh, maar met twce heldere oogen fijn geluck befpeurde, danckte haar met de grootte eerbiedinge, en minlijkheyt', die een verliefde op minlijck Toneel oyt heeft gefpeelt, hier waar de rechteaannlag, om Iy Perfonagie te maacken, het Glas geleegt zijnde ${ }^{\text {, }}$ ontfongh hy 't felve, met een foete kus, terwijl dat fy nu fat en koute, prijfende de rode Wijn, fin helderkeyt, en aangenaamheyt vah fmaack; foo verhaaldefy onder fijn andere bevalligheden, en boerteryjjos, dathy cens geleert

## Of Holbollige Studenis.

hadde van een vermaart, Chy-. nicus, om tweederley Wijn uyt een Vat te tappen, alle diegene die mede aan de Tafel iaten, verwonderden haar over degauwigheyt van defe voorftel, en lieten hem niet ongequelt, om defefin en meening daar van te verftaan, dogh alles wat fy deden, waar verluren arbeyt, op't laaft evenwel door hard aanftaan, befonderlijk van de Waardinne, beloofde hy haarde konft te fullen openbaren, onder voorwaarde om-tegen niemant yet daar van te melden, dit waar fo haaft niet belooft, off do Waardin en andere Gaften, gouden wel gefien hebben, dat de faek fo aanftonts wierde in 't sperckgettele: Dogh hy feyde dat hy zets moefte befigen; het gene hy foo terfont nies
niee by der handt hadde; das licthyeen dagh-â twee pafferen, tot dat hy op een Morgen tefwijh de ivar en de Diemitboden uyt waren, gelegentheyt wont om fij voorgenomen aannagh te volbrengen, hytrad dan nae de Waardin, feggende off y nu de'konf wilde leeren, bet welke fy gaarne toeftont. Kom feyt hy laat ons nu in de Kolder gaan, en neen' dedehial mee, ik fal nu aan u mijn belofte voltrecken, en ik ben vanhartengans bly', datter niemadias die ons in defe faakk kan beluyfteren. Want het is enkont, die foo eel is x dat hot moeylijek fou zijn over al swerpterate' worden. dus met malkinder ${ }^{3} \mathrm{kallende}{ }^{\prime}$ qtiamen fy ter langen laatten in dekelder-2 alwaar by metweel $3-1$

## Fravequer Lof:kop

Hokes Pokes uyt fijn fack trock een foret, boorende daer meale in een vol Oxhooft Reode Wijn, want hy haer voor defen hadde in $t$ ' oor geknoept', dat het Vat moefte vol zijpa off anders foude de faek 'niet wel gelucke, en dat het foo langh foude dure tot dat-het-geheel Oxhooft ten eynde was, tappende daer dan de fchale vol.; en ghebood haer den duin voor t gat te fetteri, het-geen degoede Aloof deede op fijn woort, doe boorde hy wat laeger roch cert gat, dat tyy metde andere duirn toe hield, als hy dit alles nex nae fijn welgevallen hadde vol bracht, foo keeck hy fchielijck om , roepende met groote verbaetheyt offer niec cen toener in de Kxolder tevinden wasy
vagr op hy ten andtwoort kreeg igea , Loc moetik een halen met sen paer f wicken, blieftghy foo langh \{nen en hout wel valt $u$ swe duimen op de nieuw gen boorde gaten op datter de, W.11a niet magte yyt lopen, wel feyde de Vrouwh hy gaet naer boentoe, ende kriegt fijn Rapier encManted, wandets tillekens dedetren uyt: de. Waerdin verdrietepde het langh wachten, chrseawt luifds keels nac onlen Lockop, dog alles te vergeefs. motende daer in de kelderfoo langb gebuykt faep met de duin man voor de twee geboorde gat tan, tor dat het Huys-gefn ween in gapam die haer verlofte defe zune. Waerdin ziendo daffe ben drogen wagr vraggt nae onfen kammaraeti maer by was wh

## 

woort gegaen metrapieryen Mans tel, foo datfe nietralloen befoce wierde van haer Man, bluyes gefing: en buyreh ; inicer felfa oockivan denipots maecker; dio defe veerfen op do daftlicelegt gen. U grootenicuwigheyt, 'vanmif, $\therefore$ Be konit te leeren $\therefore$ : Is mijp:bedrogh geweet: cen fcheermes om te feherdat Al fuloken lechten hooff, witc nu na defe tijdt
Op uwen hocde ziyn, on niet :i' : maer op tapijt. Van foten fotterny adghiftigligk Maer laet altijde de forth fin - engocdr bowatren $\{$ i
 baer fondelingon malketr openbaerden: $\mathbf{y}$ bordenckende de ver.
per maquanap.
baefde woeftheyt, van foo een ongeftuymigh onweder, ende: oxergevene moetwil; hoe dac Yy, ghelijck de koeck koeckin: cen anders gefloghtene reften: hebben ghebroet, vermaeck ne: mende in baldadige dertelheyt. en Godloofe weelde, fijnde cen fpoor en ghebaende wegh toc cen eeuwigh bederf, daer klaegde haer egghen gheweten,位, wierden verdach-vaert van haer ongebondene bedriegeryen, en elck van haer was be nauwt, mismoedig; en in mifroftige Echrick bedolven, om dat nu wederom te bẹmid. déon, fieldenfe $t$ famen raedt'; hoe fy: de begabe chellemeryenfoude bemantelen, of datle wederom in de verlobrene gunft, en de vorige weldadigheyt hare raecken, en in de; felve gewickelt worden, spartanm dachtes dat noyt te konnen ghefchie den, Marten weer ter contrafys, die welfprekende en behendigh in fijn faeckenwas; vonde geran den een lamentabele Bricffit te ftieren, waar yan hy de ditatar, Coude $z i n_{1}$ en spartanus scriban nae langhe reden-wiffelinghe, zijnic te raade gheworden de bovenghenoemde Practijcq; in t'werck te Itellen moetende nyt twee quaden hot befte kiefen an elck pacte fijn fpilIen gi betaelden de Waert en ghinghen nae. haar, Oud khofpitain, in t' cerfte aenfien als fy daen quamen fcheen het ofte haar нofes vreemde aanGichten vernam, willende hagr
tratredreer Los-kop
r'ghébruyck ván de Kámer niet toengen', endefjck' door hart aendringen verworven foo. veel; dat onfe Meffieurs wet. derom op haer Kancers quamen;. hee lagh daer wild en woeft de befte Boecken waeren verkocht ens, voor de Huier gelaten. men Fondt daer veel prutten, lappen cn feuren, ech ftuck van een ride draegbant, ecin verroefte Dagen, eñ diergelijcke vodden men wiłde Studeren; maer dact was niet eeth goedt Bbeck in het gefieel ftodgor fé Dinden', dan Veel VerlletenéRomans, Ont Teius fpecltuigh, als dobbeltenen en Kart-fpel, bet welcke hacr niet veel diende tot voortplantinge varigewichtige faecken; Thet ovengh gewonnen gett foudenfe we daef toe hebben wil-

## Of Holbolligen Studuti.

len befteden, maer warenial oe nootwendigh om aen de. Wija en Bier-koft te blieven; fyken. den wel fomtijts hier enidaer wat, dogh alleste vergeefs; fy beklaegden, op nievelhaer thist greep, die haer manfocd fodanigh heeft op gehoopt, darfe wederom naer haer roorige towen begonden tehellen en te jancken, terwijl datfe door defe gedachten wierdenomgevoert, en haer verbaftert bloet weder begonte zieden, fo gingen-fyial pratende de Sudt door, kruyr dep fraet uyt firaet in; om te wernemers, ofrer niet eenighgoluck haer in defe oft gene gelegentheyt voorquam, endlijck wierden fy gewaer fes: 1 feven hooghgetopte Huylieden, op fijn Sondagh cyeftreecken
met har ftijfffayen. Rockjesaan; opgheterte Lobbetjes. om den Hals, mer haur breede ghegijde: Broeckjes om den Eers. in 't kort foo kantigh als afte in Sint Iorıs Kermis fouden te Bruyloft gaen, fy ghingen al Danfende nae de Herbergh am met de geftoffeerde Pongen haar een weynigh tee vervrolijcken,s onfe Meffeurs ghinghen haar wan verre achter nae, volgende het Voet-padt van deefe wier kante Boeren; overleyden met matkaai wat hipe in deefe toeftel ftondt te doen; ommer een vry gelagh uyt te haelen', het kond niet wel ghefchiede, door, dien deefe Ac-ker-mantjes te fterck wasren, on in plaats van haar te knupplen, fy $f$ rervaerlijck four

den fin ghebafonneert gheweeft datle lam en Atram op een Kruywagen nae Huys toe fouden hebben moeten fing gheé voert gheweeft , even wel dachte hamy deefe ichoone kans niet te Końnen laten paffeeren:s ransden nogh twee ídrie van fulcke lichteKinckelsaen, vertelden haar de gheleegentheyt wat datfe hadden gefien en wat haar daar van aenitondt, deefe die Vogels waren van cen gheveerte beflaten foo de facto daar nae toe te treden, cat wierde in't werck gheftelt, fy quamen deHerbergh in, groetende de Whaft met eenoock haar voorwerpen, war ontrent haar finnen befigh waren, eyften cen menghelen Bier er een piepje fmooks eick van haar kreegheert

## ITrueqnir Losokop.

toel , Gingen byi de i: Haetés praecken ran aldertiande dinl yen met biffe Vesnuwroeters s praaghdetr fae $t$ Sayfoen des
 de Lamdtbouwery, Saydtict de gelange rafi de Rogges Koorn; Garf; : Weyt; Bock: weyts en van alkes wais op de Hutsmans zinticntajag doelen, het ginghrodares ofdertetelijek: en met gefcaiktheje; fy leyden haatalles uyty als of het Hande-lazrs onKoophy der met elkaaŕ warents voor die gheencidie de Bewre tan Amfterdam hebben ge:frensfou gefegt hebben, dat'et een gedringh van Makelaersent Fac tooren goweeft waercins

De duyiterniffe had foo drather Aertrick meefrjn fwart get prexe meken niet bevlogen;

## Of Hobolity Stitucht.

oft onfe dwanlgeeften overlei-' den, hoefe défe fpitfe Broeders in't Net fouden konen vangen 3 niemant van faer wift wat in dei , fe gelegentheyt $t^{*}$ ractfiemif was, want loofe haer moedert lijeke taal ghebruickten, louden defe Lant-mans het felve kand nen verftaan; boofe buyten de Kamer traden, gaft het Jaloafy en een Romanum Liugumate voeren: warenfe oock niet t' huys g' want $^{\prime \prime}$ froe dick wils fiet men heeden ${ }^{2}$ - daags jongelinghen van kleyne wetenthap verhogher tot een. groote zesdenvie, die fomtijtsiniet weten het Alpba Beta;' ick tat ftaan, en fwigh , van een goede fpeldinge; wanneer dat' ly tot Xulken Hoogenf chole fygevort: dert, beetdenfe baar in eent pias: onifody Wijshoyt, - en Cioroos wety
iprecelentheyt met fich gefleept te hebben, komenfe wat vero der, beginpenfe Rechten te hooren noemen, en Iuftivianum van der Auel te verkondigben , fijnfe van fulken eyghen Wijs heyt ghedreeven, , meenende dat Bartodus met de V.oet gefchopt en Baldus op t' vullen Huys moeite zijn verworpen, o dwafe Leerlingen. treedt eens in t dicpfte van u verborgentheden, aanfchouwt u fot gheweteng vervoeyende de reuckeloofe feceryen, en vervalite Kruyden, die in het eerf fchijnem nae lief. lickheyt te fmaacken, maar nader handr in een ftinckende Aes én vervoeylijck uytbraeckfel vervormen, foo traet het oock met uxerwaende Hoogh-moet, in't begbin mecntghy grote fchatten

## Of Holbolige Studeits:

 van Wijsheyt opgehoopt; en by heele fack vollen in een kifte bewacrt te hebben, maer He laes! komt de uyr en ftondt. op welcke men fal vruchten van fijn verfoopene weetenfchap te barde brengheng, foo bemerckt men eerft, quod mera imaginatio ilits tam diu fucrit exitio, fal men cen Gradum Doctoratus foeken men kan het niet vinden, want het. Corpas Iuris is verdobbelt, ofte met veel flockjes door de Keel ghenlockt, fullenfe geexamineert worden, het Gelt daer de ebelerrde Tabbaatitifen dey len, is by de eene vuyl Pels of een ander Snol verteert, in 't kore fijn raadt is ten eynde, en men moet open njeuw, Lo men waf weten wil, na de TriviateScholen daplen, 0 verdoolde finnen! hiep"q: Nquiquer Lós-kopo'
konde ick my ecu weynigh op houden, om van een verwonde، rens waardigh Eeven een levens. digh afbeeltel te geten, mate rat uyt viele van den Leefer laz Aigh te vallen, my weer begeven tot ons arder verfaal; dogevenwel een uythaar diede wif Pre fcheen of meende te wefen, wifte friar foo veet yri to oot te knoopen, dat fo wahnect, een van haar luydrs-keeltiep, exting$r$ cändelos - Atringe gladiam, manamimizerpagmemar, verbera; fintanusbabents) dan lounenferghelijelket.handt adnvallen, de kaarfen nytbladfende : ditwierdt'valt gheftelt; onfe Ackermantjes van fieitiant geen 'g datat denekende droneken op: häar Yanilet ten kópje met foet gheftryekétde Brandewijn: difcureerende van haare Bliyr-

#  

 meysjes, wie dat fchoon waar, wie bevalligh in deommegangh en wie dat elck beminde, ter--wijl dat fy foo onder elkaar lachten, hare funotics tot den Hémel toe verheffende, riep spartamus (die wel defnedigfte was ) extira. getmatas \&ece en blies felfs decer: fteuyt, fy trocken vanleer; raz? fende als eerí deel Barbarifche. Menfchen, floegen met vuyten, kandelaars ftoinden nietftil, en de Glafen om ver gefnteren; fo dat alles in een wilde en verbaasde woeftreýt bèdolven was, de-feLant-viyers oiet wetende wat te doeng, konden niet een hant vooroogen fíen, nier kennénde de gelegentheyt ran de Ramer; daar offéMatsallestetcontrary hadden dodorfuffelts baden đat fy hat Couden in vicde las.ten, fy walden op een deftighe manier haar opthaalen-, alles wat fy commandeerden, fou de haar gheworde, dit fondt onfe،holbollige Gaiten defrigh aan, zijnde haar wit waar datfe ffargh hadden opghedoelt, hier wierden de kaarfen weder om aangebrant, men fchelden om Wijn en Bier, droncken de paysen waren vrolijck, verheugt zijnde, dat haar (oo cen' fchoonen gelegentheyt waar op: gedragen, daar en boven fo wel geluckt, eer dat de bloefende Aurora haar fpiegelde in. de Tos kaanlche Golven ! gingen onfe Maats elck nae fijn Kamer met har, opghevuilde Buyck. jes, vrolijek over fulcken deftigen aanllagh, hier faten nuonCe bedruckte Lant-ptoegers, bop treurden haar ongeval, klagende over haar aangedaane leedr, fweerden het felvete wreecken, en met een Vorcke het Gladiam te belonen, wat fy vlocekten off hoe fy Catermenten, de daad die lag daar; en de Beurs waar leegh. Daar en bovenlieten onfe Holbollige Gafien nietna", dees volgende voys op haar verdoolde flemperyente queelen.
$\therefore$ Zangh, op de mijf: De Traantjes die fy weendef
1D dardees gefpeelen fucbtoto En batigh en bijfiter ficm; Sifo id mendire vol van Klachbens:

Does alledroof beys view. Dacr batr verdriet bet levem,

Luft deces bet leeven wel?
Want fy baar meeff begeven,
Tot falcket fotien jpel.
What duackt us vias dees Gafien;
Hact aovingh die was net?

50
-Dat fy foo-finegh verraftam
In't meerter Gabivet:

## Ders angefoute Bocter,

Met baer gefriycherd' Jop;
Sy floegen dée loceren?
Dat 'irameld' op baar kops Alom de Ductectho winites, En Prarifebe drayve nat; Dut bacer foo foet deed fcbijnetis:,

Uyt fulckeen vat: getapt:Weef voorigau op a boedes,

Dät niemant u berooft;
Soo boeft ghy niet te bloeders,
Van I' inders' beerfchend Hpoofo.
De Morgenfondt quam aanbreeckenı dat anfe Mefieursde geheele nache gedroncken heebbende, haar op een padebegaven, om met haar lecge pongen het Huys te foecken, gingen al ftuyt-buytende de Wegh langs, . laveerden van de eene Wal nae den ander, foodatie nogh daar

## Of Holbollige Student.:

en boven, van alle Wereltmet vingers nae gewefen wierden, 6 bedrieglijcke wetenfchap ! wat fign dees Maninen de Herrenen geraackt geweef, dat fy fulcke doortrapte fehalken hebbengegehoor gegeven, en op cen manier, die vervoeylijek waar, bo-- maten gevali, my dunckt foo wanneet ick een ootdeel foude -frijken, en mijn meeninge daar van openbaren, ${ }^{2}$ zijn meerendeel Mentchen; gelijk haar overbefta Vader 4 dams dia beneffèns hem niet veel ommegangh met Mendshentheeft gheladt, hy was cen Lantman; boude de Aerde', bereyde defelve tot vruchtbagrheyt; gelijck deefe oock, Ypreeckt men van wordere dingen, fy hebben niet geIleefen'; Novellos verftam fy niet,
want het Nicuwtje dat Iy weeten 2 is ghemeenlijck, van't Steenen of Stennen, van haar Vee, als Koe., Ost Varcken, dan heeft defe geengenoeg gras, . die wordt niet wel gemeft, en wat diergelijke dingen meer rijn. Exempelen hebben wy ghenoeg jac menighvuldigh, een heb.ick geleefen in maktialis lib; 8, 18. die leyt, dat wy tot ons bewijs fullen vorderen, alwaar yan een Boer oordeelt:

Wamper byftecm' en wrems; $\int 00$ ijby gats Tan frinite,
 dot verwoutis. 1 caus beel verfcheyders, mam.Bes May; fethelijeke Bloes,
Whant als een ander foijgt, foo gace hy setft beginnes.

Etepro. Petrarche Li 2o de ETw. Fomis. Dial.

## Of Hobollifg Stuntact:

Bial. 59.: Seyt, dat ide Boeren fcherper'en' wreeder zijn dan: cenige Diftelerr. Eertijdes heeft'> men verklardt., dat als de ghe rechtigheydt uyt de Weerelo vertrock, datfe van alle Menfchen., ude Boeren left verliet, om de onwaardigheydts halven, en foo fy immermeer het Menfchelijke gellachte weder fouden komen befoecken, datfetotidic felfde (Boeren te weten) alder. laaft wederkeeren fouden., in' $t$ kortgefoyt, Fy fijn Perfonaegjen, die met vriendelijckheydt stouter en moetwilliger, worden ghemiaeckt, en met dreygen en flaan lichtelijk in haar beroep gehouden. Wanceen Efel behoort Fijn woeder; gefel, endalt; (de wrome aytgefondert.) maar wat hebjick mijn hooft te vervullen
ath
en de Elerfomenterarten, om dor feblotte rangte befoliuldigen, ik keer dan weer tot onfe Innkppon, - m' hair van denfloptte verwece ken, enden dag to verkandigen, Jy waren to dra niet van défachec Yeeren geklommens of vergau derden te famen, en hockten by malkaar, als of het gekeppeldo Schappjes waren, geiveelt, ittait ken de Hoorden $r$ ' famen, bou dachten wat tijdt verdtijfs, en wiat fy fouden op de baan brenge het gene diende tot vermaack, ran haaridn van alle Werelts de cene bracht dit noor den Dagh; de ander had dat godroomd, elk had fooftin Text, op't laift be: gon Mamere brafure eetns dm te denckent; overivegende wat cen hedorvan (ombine beft paiters on wair toe y beft foride diontenis miet

## 

niet beeter Meflieurs feyde hỳ, als dat wy Comedianten worden, en rechten een Toneel op, want cen verlopen studem is een goede Soldaat, ofeen goet Con mediant, daa klopte doen elck in finn harden, juychend orer fulcken ingenieuren inventie, ò bedorven Vonden, wie heeft oyt fulken bedrieglijken en verleydenden Syllosifmisum Disjuncizoum gepractifeert eq yoorgeftelt dan onfe Losthppen, maar eer dat fy noch begonden in't werck te ftellen dele hatre loffigheyt, fo wierde haar eén ander voorwerp opgedift, het welcke niet quaz lijk een prelladium van een Treurfpel geheeten wierde, het waar dan derijdt, dat het prigchidseen ziju Japrlijckiche vrolijcken Dag onder 'tatgan van Pheebus ocf-

fende, juyff op die ftont als Joz ris de draeck ftack, en de WijnCodt Bacchus de Wijngaert omi d' ooren krylde fchier verdronken, puiloogende valt op $t^{\prime}$ vat.; waer by hy fijn ghencuchlijcke bhijdtfchap fwoer, dat onfe Meffieurs een over aerdige aennlagh 2enrechtert, zy hadden onder haer een kromme kreupele börlovoet, diefy ghebruickten voor een Cortifaen, ens poorloop van haer ghepram tendeerde meninge, hy wierde uytgedoften toegeftelt in 't alder koftelijckfte ghewaet, dat te vinden waer, foodat hy geen apetroony nogh beklad bachuys maer een aen fienlijck heer geleeck, maer niet in wefen nogh gedachten: want hy was de min' te in raecken van fact en oorlogh, Dus met fijn blauw gela-

## Ojf Holbdinge studetit.

fuyrde en witte vederboffen uyt gedof zijnde, draegende in yder oór een parel foo groot als oit op de Beygamer feyde was gévift, daet by om fin hals een Goude kettingh, waer aenningh cen kptrelijcke medalie zijnde een oferbliffel van den Gtooten' $n$ door de ghetreele Weereldt vermaerden Don Quicjot de
 nen waeren niet van de minfte ftof; boven alle defe koflijckfreden wadr hy omithinemict Bemantelf tret cen'vertooder? lijke lchone fcharlakente kapöt; gheborduurt met groene en gele 'Zijde", doorgewerckten omgeBuort met het watraighteflverdrat, yerfehfeen hy alseen iderdtu; fche Hemet Goth langhs de fraten: met een gltevolgh vandebraefAte
-Ite, geleerfte en uiryclefenite Friefcbelofkeppesp, hier pronckren zy paet. defen toegeftelden poebaer, gingen herwaerts en derwaerts doar de stadt figh verlultigen, een yder die het aenfagh en haer ontmoete koos her een fuite van groot belangh (ghelijck het hem by de Conne en manefchijn wel vertoonde) elck een was met een grage lutt bevangen om te mogen weten wat inhouc het was; ten laeften vroegh men aen de, mederteders, wat defe voorganger,poor een,was, waer op yeerdigh meteen beflepentheyt gheantwoord wierde, dat het was cen Heer yue polen een Zoon van Holyzuongheboortigh yy Perioys, ees groot Oversfe em cen:opracmda daegeraet der Ridderaw, daer yerfchenen doe in alleryl de Poolrcheende Hooge

## Off Holbotlige studant.

duytfche Naftions, growendehem met de groofte cerbiedigheyts, die oyt fulken Natie op haer welgemanierde oefenfoholen: heefi geleert, dankomt een anderment fijn kromme geften; buckienda hem tot de Aerde; ftekendeden eers om hoogh, int kore al wie dat defe beer ontmoete; waet voor fulcken toegherakeld backs huys eerbiedigh : Oprdufdarion gen manier wierde defe osifoa bekranft zijnde vrolijck oringeleyt, als dit gefelfchiapnuilang genoeg de Atrater haiddendoorgewandelt, Foo quain endelijek: de tijdt die gefehapen waer om $t$ A vontmael te houden, gingen doen ghefamentijok mac de kae! mer van spartinss; alwact een deftighe Maetiqde rects : breregt wier, om onfan nieuwe: tinghbe conthalen fy komen op de ledmer, daer ftont doen elck van haer befigh om deien A deldiom: tedienen; Marten Braffert fromt vioor aea mer een uyt nemend"filperen ghedreven lam peritin fijn handen, ghevult met ayjtgleparlt rofe nat, waer in defe sigeierur de handen wies, een ander aiderom vaerdig met een fchobh wis ferwet over fijn fohibaders gehangen, om deghewoffene handen te drogen, daer ging menidben aenfitten met de groofteneigingen man belceftheyto iplactiende defen ghewaenders Gradflboven aen de tafel en jeder an thad' fijn mes geflepen om hem: mont koft en fijfe voorte, differmiderer fat hy doen als cen: Monkrgatzege praten op een guly den tridente $T$ thoos, men aet men

## Off Refrougens indera

 den, ordgre dater lakaien; en par jes wierdop todgefghik omaderg

 serwillmengefonchacden, dropk, cens luftigh op te Ardekenemhoeren Ganimedes liet niet nądia;vera goden gefellchap de Rinfcheran tranfenetetarte tohenken;entiaet re buikjes: apte proppendot foo lang als het brein gerdet, waar; onSeHeer dic yan een kleyntjenaengeftoken wan begon daar derar fende en verwpede Fitus te fipelen.5 ( hy had in 't earf fig nog geque' ten als een Heer van verftant) maar als de wijn is in de Man io is de wijsheytinde, kan, hy begon uyt tebarften in:falenwoorden, en met vervacrlijk geluit te fchreeuwen en te tieren, gans

TO P Prinequer Losulop,
Verbopen in cen byitere maferny, hier nogh niet mettevreden zijnde, fongh hayds keelsge. lijk hy gewoonwaer, met een berende ftem, dat lietie, dier iseen keek. Hoock Dootghevallen, en een geck in'typel gerreckt bec. Soo dat hy gemacklijck cen for geleek in trims dimenfous, de Nutionshuten dat ziende meenden fchiet vangazamfthap dol te worden, onflatfehaddengeërt ven: perfoon, die on baerte bedrie. gon roegeftelt weor, fy trocken: van leers fehemourfeerden de kamer ponde ons de ftraten. door, niet wetende' wat fy van soornigheyt in t' werck wilden fleller on dat ty foo deerlijck belpot waren, onfe Lofkoppendie niet min fredigh dan dele waren ; daer en boven nogh ferckarin getal, lloegen haer

Of Hevolity siuceins.
ter kamer uyt, fmeten aset tanc gen, en gloiende turven in de oogen datfe qualijck haer logis menten konden vindeng. de kreupele : Graeff ondertusken door bangigheyt kroop in een kifte die niet verre van defe handelingen gelegen waer, in wek ke iy hemi cenige dagen hielden befloten; flaevende hem door het lotagat met: Brandewijn, Anys-water, het welcke hy foogh door de oopeninge van oen (cturiftern, :endelijck haer crbarmendes en met medelijden ingenomen zitnde, lieten kem wederomuyt de kilte, troc. ken fijn prachtigh ghewaet uyty deden wederom ter contrayy fijn vuyl bemortte en ibokladde klederen aen, gaven hem een kannetje gedifteleerdi water toteen
affctieyts on lieten hem fooials cen Bavizen en bufonloopen, Soo als dete heer nu fijn gheboorte Stadt maederde, dachite op wat manier hy op 't beft loude by fijn huys vrouw en kinderien té voors? fchijn koomen, want defe pots door de geheele Provincie rucht. baer ghe worden was, fijn gang: waer te blijdklijk en de:trony daer en boben naghraytnemes der om hem te kennen, by komt de Stadt in; teritondtontmoete hem een zandijn Cenfraters groetende hemis palmoficems wetkom dectind o, wan fing kos nincklijcke paffagie, onle maen ftontals voor de kop ghenlagen, praegende van was palfagie? die: ghy: nae Polen $n$ hebr gaen doen in dat voorereffelijek ghewaet b Op welke ghy heerlijck fijt opthacle,

## Off Holbolligen Student

haelt, wat pafies enlacqueiens wat Hoff-jonkers wat edelieden ghy voor gelelfehap en toe dienft hebt gehadr, en van wellkeghy nae een drie daegfe ghevangke niffe tot hier toe hit ghearri. veert, maar het fal niet nodigh zijn, dat ick al defe omftan digheeden te berde brengh. door dien ghyfe pbeft weet, en het fal ghenoegh zijn, dat $E$. E. dat reeds heb geopenbaerd's gaet wat verder en ghy fult meerder hooren, hoe deefe navorgende rijm - regels op U. verdoold ridderfchap zijn gemaekt en by na de geheele Stadt door in yder eens handen gheraeckt -zijn.
L. Eert bier in s' levens fwitr de monderheyt def dingero Die mijn verftant bsfpringety En met cenfnelle drift,
Eri Acrtfinc reformy door cen vdrmettheys zifi

Iranequer Los:kop;

An'kladderige plecken :
Dieiggeheal varacrs,
Zekrang met parlomoer dat Ooftem beefighobaert.
Dieperfaghelapt, ghefchesrt, behnevelt ounde, billion.

- Süm eltrie gink verrpident.

Die. ${ }^{g}$ atism Fonder gels.
In kefelijek ghesodes met LCogenthegt verfalo.
Die serff e curoerf.pot droegh om. finn bekladde lendow .
Dat al de wecele bem kenden ol
Is vreemt voor yder cen;
Wancit srael! $\int$ herlaticken deckt fyn dor ow Mager 4 coins
Die vormuelstreden gineklangs. Burgermuefers framery Dic fit vermomt te parten.
In een faxdenve kif,

pie oommacls in de sip fỳn orooljockblys some miakes.
Oint fanckt nu in de kaccien
Door ac appeningh vaw sen foos,
-'Cumijs en Bollefchÿt als in cen verkens koe.
ITm lefouthone de wyr, dat yder bem wowny figien,
Maer zoiften nitet te quyten,.
Doc opgejmuckte vont,
Die voormacls voor oen Graef wysdrmeklijk wiers :crkime.
Ma leys eAfopus offfyn fi boon gbeseende vurens
Die fyine sramt vercercon:
En gact als bedelaer,
Eiofiers als een Ceck, op cen Student Autaer .
Hier fonde doen onfen Graeff Qiikoeck, met fijn oud fren.

# Off Hatbotitient 'Stuticity. 

frenfige bravade als opgetogen dat dit klucht ípel foo vroegh in al mans mont en opjeders tonge was ghevoert, doch t' fy wat fy, de daedt lagh daer, en onfe maet ginck loo rondtom kakelbont, met finn pimpel paerfche wangen na huys toe, beklagende fijn fottigheyt en reuckeloofe dwalingen, hy quam to ras de deur niet in treden oft daer ontmoete hem een oude treufelaer, die eenigh gelach over défe kreupele ftompvoet meende te hebben so fparde haer mont wel van $t^{\prime}$ cene oor tot aen $t^{\prime}$ ander op met Iulken donderende refonancie dat het huys feheente - daveren, fette het veurhooft in Hondert Franfe rimpels waer uyt ghenoeghfaem het belegh van Ooftende en de vérbacsde onderganck van Trojen foucte kunnen werden ghefien; ter wijl dat hy dus fit pruylende over fijn fot ghetbroede togten, waeren onfe Lofkoppen befig, on haer Toncel met alderhande deftigheyt te verfieren; daer wierde een toeftel gemaeckt van de kaftelijckfteijae prachhtigife ghewaden des gehelen aqrdebodems, want een konink moette worden toegeftele en een Kayfer op'r tapijt ghebracht, Hartogen haer eergegeven, Princen haer heerlijckheyt, een, ghemeen Man fijn mantel en bef, cen fot fijn narre-kap. Men waer van noden verfcheydene voor.beelden van onbefprookene Lichamen, om een Sfem, te Formen tot een çieraet wan een volmaeckte fchoonhezt

## Of Hbollige student.

ghelijck Diogzes Loïrtius verfeectert de flem te wefen een blocs me der liefde, want de Tongh wierde vereyit om in dusdanige onderneminge te ziijn eer aengenaem maet (praecklijck geluyt, ten fy de reex der tanden geen wanfchicklijckheyt veroor~ faeckte, en het formel der 1 ijpen de rechtfallighheje ontbeerde, hier moeften Altibades wefen, die door de Mangel haers monts geen kleync çieraec toebrachten; men moelte luy den fchaffen wan welcke 1 uforiucs in fijn vijf-en-fewenftigfte puntdicht verhael.

Latr atwis cataloram';' hinnitay fingis eqmorwmr; Caprig cminnqe pequs r. Lanigersfode greqes.
 4: Onm vis Hicadicum figeres. Mprce posne:? Gallornm cantas, \&' ovantes gnttere curvos.. - EEt quirquidúócum bilisa talis babet; Omnia cumfímiles ita vere, wi fitia negentar:


In't baifen benjisen hone I mex brieffeben bootyj' een paardt ;

## In't blated lijckj' eeñ lamoft geyt, met

 wal bewalfenEn ruchelt offij: ego rechtiAncadifch efal waert $;$

- Of kraeyt $g^{\prime}$ als d' haen: enkant ges lick oen ravenkraffea;
Maer Marcus, naje foo veel beefte ftem-- men uytt',

Onmogelijcts, datje meer flaet Menfche-
lijck gela yt.
Elk was befich om fija uytdrucklijckhegt voorden dagh te brengen; daer de eene een botmail was, was ade ander cen gau: aert, om foo elkánderen te onder richten, datfe webben van cen touw gelekente wefen, want ghelijck de oneenparigheyr và pols een onfeilbaar kenteken van Lichaems ongefteltheyt is, foo tuyght de onev entheyt van hanedelen wardelo dat yemantsziel

## Of Holbodigen Sudents.

weynnigh gefontheytheefts defe froeperities hadden foo eenige dagen gheduyrt, ten laeften komt daer cen fekerbot mul, die door fijn wanfchiklijckheyt een oneenigheyt broudetuffchen fijne mackers, door dien dat hy dsor fijn quaede geften en ghebeerde, berifpt wierde, defe perfoon was cen twede Tarafcamws, die van Leo de tiende en fijn Helper. Eibiena Koo geweldigh bedeunt was, dat hy:een Man van weer: galofe werenfchap, in fijn tuck, meinde te welen, hoewel in der daet niet dan een botmuil was, fy fchickten hem van kant; en. wierpen de verdwaelden Brod--derachter de banck, ftellende een ander in fijn plaets menende het begonnen fpel nu lichtijck te voltrecken en voleynden;

50 Fratheguef LOS-kop i: maar fiet flux komt de gevleugelde doode met haer dochters daar tusken fpatten, ik meen de moeder van oproer en woede met haar neerhangend' hooft, bleek van lippen, Ituurs en gelwollen van oogen, met zidderende handen die een poock tegen de borft houden, leunende op haer kromme en dunne beenen met welke, dicke duyfterniffen en andere Sehrickelijcke dingen daer en boven Afffchuwelijcke dampingen omringt, want de eene wilde den ander niet toegeven Voornaementlijck in Eerampten de welke in fulken kas nae gelegentheyt der Perfoonen worden omgedeelt, de Ialoerfy Speclde de Rol, en de nijdr gaffe luyfter, al even eens wierde dat Bearbeyt en

## Of Holbollgie Stuldemax

gebtroer tiffcherde topeed-dap fersy gelijck, tuffehen medewfyt. ers; die haere dolle herrs tochteabniet wesen tomatigen, maer. ybnceen a mantiusu, Furigarym aqmula; tionemo der minnaerepr mafende na yver omgevoert worden,, defe oock, wanneer de pene tot Konink yiogde yorkgren,y fack den: andeqin dekrga ea v raegde dat
 ten laeften eveñwel, wierde. yoorgetels, of om, geheelijck daer $N$ an af ac ftaen o oft met galkoeridacri in te over een, te komen d foo om bet begonnen werk niqt te laten feken , wierde. cen;verkoren tot fcheytsman, na welkers oardeel de rollen fouden werden omgedeelt , hier doar vierders doen wederomde tarmen, en bulderende Orcanenige-
ftile, en veranderden in een labberige koelte metwarmie Sonnefchijn beaenngenierte;, elk fette figh in of dere, spurnotis, diedaer toe verkoren : watr, wierde plechtelijck ity gehule alo be minthebber, hy gaf elk na fijp quagaliteit en gemaniertheyt Mijn rot, onder wrefende haer pae do ge legentheyt vait de fofle jnatetude den léfer my weldenf-willew Fraegen wat haet voorwerp'; welck dat de Gomedi waer ohaer voorwerp oftecommedies, wher is
 en jammerlijk Treuthpel, lighed weeft de gefchoinderie leerfucht enibedrieglijcke wankoop, hier Relden onfe : ines-broodis Kinderen haẹr vreagde geen perck; If wiften niet te matigen haêr wets luftigheden, (oo waer elck opi

## Of Hobolige Studert.

 gefchickt, met fijn ghegeven: Octroy. Krachit enMogentheyt wierde nu vereyftr, tot bet volo. cindigen van allendefen, men. draefde de gohele Stadt y ja bet Landt door, om fulxte vinden : tabbaerten wierden ghemaeckt, borftharnaffen en kelmetten oft. yemant in dusdanigen batalie. mogrekomen te fneuvelen, onsboden, net gebourduurde vrouwen ghewatt toegefchicks en Arickjens vanturfitters lin-wactghevlochten; kochten afivijlfal van gout on met Lampribus hace geverfe haiet daer medeitedoow zayen, werkmelden goudt-draets: om het ferve tuffchen degoutgele hayeren te doen blinke, als fy nu: defe konincklijke prachit hadden by eenverfamelt, begonde men: doende worden, om de fchou:fchoaplaers te ftoferen voor án wierde gheplaetft Bacclas in tweo gedaenten; eerft met een wreet on ftuur geficht en een langen baerdf, : teri anderen met een fchoon:, betralligh, jeughdigh on vrolijck aengeficht, het eerfte om fijn onbefcheydentheyt, die. Wijn veroorfaakt en t'ander odra 0 wangece het matigh ghe: bray.okt wort ennjeughdighen:s! vroodijck humqur verweckt, met sen Narthé cophoitus ftaf indijn hant om fulken whggeligen ganger te onderflutten, : moeder naeckt; on dathy mae hetoude ! freeckwortluyt, in vino veriens, cendroneken mont fpreeckt s'berten groin de verborgen dingen als moeder naekt de Werelt voorfpelt, met wose dende gedrochten als. Panthers verfelfchapt, om dat fulcke Men

## Off. Holloalige Student:

Menfehon; die ftaegh op't wijur wat als fuyfebollende bevonden worden , fulcke Dieren: van aert niet vangelijck fijn; nett eqn ftoet van belle gruweldadea omheimt : want gemcenlijck fal den achterklap, overdaedt, onkuys. heyt, viantfchap, toorne, wraeckluft, nijdr, fulkeverfopene Zielen nae gaen, onder Gijne voeten, waaren-met groote vergulde letteren gefchreven de; fe naevolgende rijm regelen. Siet Bacchas op deri troon geklotmen, Met al het donderend; gedrangh it En fchier puylogende uyt brommen? Sijn vuyi verfopen wilt gefangt:Siet hier het breim op ftelten treden, T'verftant geheel ter Zy verfet, Een wijs Man maecken fotte fchreden, Een plothpaert hier beleeftheyt weet. Andere willen feggen dat hy afgetchildertotont, wet eevkinderlijk

RFapeqder Losokop.
inenseficht,' met eess boorn in de hands, on 1 mes sees kroos van glas op bet boofz, met een kinderlijck aengeficht, om dat hy de mens ftaemelen; era fonder onderfcheyt ipreken doet, gelijk de kinderen. Met de hoorn: omdat hy gelijck een trompet, ${ }_{2}$ de verborgentheden openbaert. En met een glafe kroon op thooft : om dat een dronickiert meent dat hy heerlijck en machtigh is, fchoon hy niets daer af heeft.

Hier nechr over onfen: Wijngodt wierde de welluft vertoont in vrouwelijcke gedaente illa larvarum impietass o perniciofa tibido. De darteltieyt hebbende aen haer zy: met een omfiende aenge: ficht, hebbende op hace rechter handt een net gegotene albaite vrouw zijndecen voorfchrift der weel
weelrige luften, met háere flina ker handt wiefende op de borften wiens tepels zergult waeren $\rightarrow$ blinckende als twee ver. gulde naegelẹp
Turct meda papillio
Conftitit auratis.
Daer ftondfe doen en boot
Haer goude tepels bloot.

- 'Sangline vultus

Ergaxivide maituere comoé, guar flose Sabgo Ex trienat , liquidoquepareas fignaverat auro. Pebloet was, aenficht en geverfde lange Met Saba's bloeme Sap, en vloeient gout door troocken

Gélijck I Valerius rlacous finght; haer hooft was koftelijk opgetoit, met naetuirlijck toifel, het fcheen ats oft men uyt dat blant ke albant de geilhtyt konde verbeeldeñ en allés het géne diende tot volmaecktheyt kondé
v den, onh haer hals was hangen de een goudden keten met fine kfeyré feentjes biefet, die men Afteritas en Irides noémen, de weilo ke fecckere befondere : kraeht uytleveren als fy een brandende kaers worden tegen geftelf volgens het fchriven yan fidorus ven Solinuastin'thort fal jk betchriven dees actdigfteyt om den les ferniermotyljek te vallen, met een gropte befchrijvinge van fulken albaiten pop:

DAt krulifekopje wien delangt it Der locken langs de fchoudren hangt. Dat babbelbeckje, glad gefcuyrt, : De lipies verft, met dy oogiés pluyrt En fachteo netjes trippetep, gaet, Heel als cen meysje van gelaet.

- Onder haer voeten waer met vergulden letteren gelchildert defe volgende rijm regelen.

Wat is de welluft meerdan wint; ? Die t' Lichaem en de fiel ventint; ; T'verdervénd' lockaes van de jeught; Niets iffer fchoonder dan dè deiughde.
$\therefore$ Iae feecker hebben defe ge: roerde veerfies het voornaem ogewit bereickt, leeft Hendrick Glareat in fijn latijnfe uyt fpraeck, te Friburgh op suetonius gedaens' alwaer hy heftelijck ontfteecken op des Kaifers Tibery affgrierelijcke welluftigheden, foo deftigh titroept : Quidenim de Tiberio dicam? quid de libidine narrabo? ulcerofo is omnem invidiam animo, quo mibil, unquam fucatius in toto terrarum orbe, nibil rocentius, nibil turpius vixit, Dat is: Maer wat fal ik van Tiberius reggen; wat falik van fijn wele luft verhalen? wiens gembet, tot alle vervoeilijkheyr is verettert, foo datter neit is bedrieg
lijckers, (chadelijckers, oft fchandelijckers ter wijde Werelt heeft geleeft:

In't midden tusken defe twee wierde in den omtreck ioft om klaerder uit tedrucken in 't bovente van de certe voorgevel des toonecls de overfpeeliter $n$ mut ten coon geftelt; defe mogende eipriote fat daer verheven met cen fonderlinge pracht op haer Throon, geheel moeder naeckt, door dien, diegeene de wèlke in fulken forgelofen onkúysheyt vervallen, en haer als een Godinne op cen reuckéloolen Autaer bewieroocken van hun eere en rijkdom ont. bloot worden, mét een krans van lieflijcke roofe blaren gevlochren, om haer goutgele locken verfiert: door het bloet

## Off Holbollgie Suident.

 van Adonisghekleurt, en mët verfcheydene konftige Atricken en luchtige loof-wercken gheborduirt, met een blanck voorhooft, purpere wangen, van een bevalligh opficht, met ongemene blonde haierlocken langs het hooft hangende, met een verheven neus; roode lip: jes, om haer wit Albafte hals fiwierde cen fchoone reex van brune paerlen geregen aen cen roode zijen draet, die achtét in de neckefinlijck geftrickt was, cen klect om haer lief geflagen het welcke met cen dartle weergaloofheyt als door cen lieflijeke koelte achter hacr foetelijk !peeldé, in baer eenhande vertoont de cen zeefchelp, in haer ander, te weten, derechter cen ronde Werelts kloot, vertoonendefo023 sfsictin7. Laseant:
haar heerichapy over de gehele aertbodem, voor haar borft een flamme viers, Zittende op een koetle van gout en met peerlen tuffchen het gout bemaalt, gelijck Giraldus verhaalt, 'voort getrocken van twee Swanen en twee Duyven, wiens toomen waren van de alderfijnite rode Zyde-draat met drie gratien verfelt, hebbende haar armen over malkäar gheflagen, de voetfchabelle waer op haar net befnedene voeten traden is een yro". fen Setel in welke met fwart getrocken Letteren ghelchreven ftont.

It pronkbeelt met haer puick-juwelen Aenlockt ons tot het munne ftrelea.: Ey fistecnsdie ghawijd albaft, Mer alle godijick heen vermaft, Dees fchoonheyt met haer fchoone kaken, Doen myop njeuw in minnc blactén.

## Off Holbollige Student:

O krachtign meciter ftuck! O beelt \&
Ghy die d'aenichouers herten ftreelta Ghy doet mijn witte veder dwalen, Door t' fchitt'ren $\begin{aligned} & \\ & \text { an } u \text { focte Itralen, }\end{aligned}$
'c fal beft zijn dat ik fchouw dees min. En fegh wijck wegh ghy Afgodin.

- Terzy van de bevallige pop vertónt afigh een jongelingh pragh tigh en niet te min dartel ghe klect vet van gedaente, bukende fich ter aerde, als eer bewiefende aen de lely mitte Vermus, hebbende een hals bant om, te faemen gefmeet van foetigheyt; goedgunftigheyt , aenlockinge der liefdc; vrundelijcke woorden, foete lachjes, hoop; vrees vetdriet, uyt zijn mont quam een geluyt, dat niet quaelijk een maet muzijck geleek, hebbende in zijn flincker handt een gulden trouring, de regter fwaide een koninlijke ftaff, welke twee hy plech-

Framequer Los-kop;
tiglijck op droegh aen fijn beminde.
Aen de ander zy zat eenjonge Dochter op een blauwe Hemels kloot, wiens kleet met verfcheydene defrige Muficale Intrua menten is ghefchildert, fpelen-: de op een Viool de Gambe, waer mede fy de koutendejonckheyt Atreelde, op haer hooft wasgheplaetft een nachtegael: voor hacre vocten lagh een groot Wijnvat, met vercheyde ande. re Inftumenten, als viool, bas, fluyt, mulijkboecken, pennen, en diergelijcke dingen meer, die. tot de volmaecktheyt, van de mufijckunt vereift worden, onder haere voeten tont ditghedicht uytghchouwen, " Hoor hier het foet geluyt der finaeten, Dedifcant, alt, tenoor, en Bas, Seer lieflijek onder een vergaren,

## Off Holbollige Student:

Dat eertijdts beel verfcheyden.Was, ... Siet hier de jonckheyt dettigh ftrelen: . Want minlult voeght wel by de kelen. Een vlugge tonge met vier tanden, :
V erfelt met Maet-Atock, Lijni-boeck Een roemer op fijn beyde banden; Maecke laf en doffe herfens tloeck, Een kreupel fiet m' de krucken brepecken En danfen op gefonde frececken. De min Godekan niet minne trieldo-, : Als zy net hoort het maet gefangh. En't arngenaem geluyt der kelen, Gefproten van ipollos rangh, Want dat doet eerit het herte raecken: En t' koud' in bete vlamme blaecken. $\therefore$ Dit nu fijade de voorboog of te de aeuvangh des toneels. waer aen de gordinen wordent gehecht; foo lact ons nuens fien hoe fich het binnen hofvan: de fehouburghivertoonde, wat. prachtige werck-tuygen daer wierden tolegeftelt, want krachtige optoy fels vertoont, wat Konincklijcke mogentheden, gedift, en wat al velvervige
heerlijckheden, die de ftaet van dusdanrgen ontwerp beveftig. den, en tot proink der majefteyt opgeoffert, zijn voor een dagh ghebracht.

Siet daer dan de gordijnen verfhoyen, voor eert opdoen een deftige foldering ${ }^{\text { }}$, waer aen de handelingen van onfe lo/koppers waren geprent, my dunkt ik verneem daet in't midden eenrijkelijke sroubie geplaeft op een gulden zetet, hebbende op haer rechterHant een Keyferlijke kroone, de tinker vertront een goudon Sep. ter, fiaar buurvouros was ia blauwkameloo, wienskleetvol ogen en $0^{-}$ rer is gebourduurt; gevleugelt aen beydefchouderbladren, een doornen tak in de hant, omheint van gulfigheit, foffighet,, fotheit, en, qullinge vàn vertoren arbeyt,
in de cene hoeck fat een maegdekets op het heerlijxt geployt en ge-i ciert, met een blanket aengeficht, ick meen de jdelheyt, op haer hooft geladen met cen filver fchotel, daer een hart in op gedift is, wijefende metide rechter hant na de ondeughden, als off fy gaf te kennen al lachende, dat deefe haer als een recht middel hadden ghebruyk ten ghebaende weg tot cen onvolmackt einde, in de ander hoeck waer een) bedaegbt Man gefchildert met een ftuk loots in de hant waer op gegraveert ftont her fpreek woort Plumbeum in genium; dat is, cen loden ver fandeen rietftok tuffchen fijn benen; in fijn ander hant een meulentjen, een kinderlijk vermaek die het gebruyken om alfe tegen de wint aen lopen, het Telvige om

## Irrosequer Lof-hop

draeit, hy belacht met een hewtelijcke lagh dees kinderlijeke moferyen; vertoonende daer meede haere handelingen foo in werckingen als gedachten, datfe van gener waerde zijn, en geftaedigh als het meulentje om medrajen.

Deefe folderinge wierde get ftut van Marmere Pijlaeren, welcke uytgehouwen waeren in alderhande bedrieglijck loffwerk, om vloghren censdeels met rooftn, wiens geur wel lieflijck onfe neufen bewafemt maer haar prille gloring met der haalt weder geeft, fy ichijnt wel yoor foo langh alfe op de fteel nogh bloeit, van een deftige kleur, maer wilmenfe aentaften en rucken van de fteel, fo feeckenfe : anderdeels met perelen

Of Hobbolitigea fuderti. en doornen doorwrocht $y$ ran nangen en adders door kropens en met andere Barbàrilche ghedrochten omheint: deftig voor waer en opmerkens weendig to neel wiens vooornaemfte deelen in gruweldaden beftaen, wiens heerlijckheyt in forgeloosheyt 2 wiens dierbaarheyt in verwaerlolen van dierbare faeckeng wiens mannelijckheyt in eem kintske Cotheyt, wiens moedigheyt in een flappe verwerrin. ge hervormt is. In't vefchiet vertoonde figh -cen vervallene Parnas, eer tijdts een luftprieel vol van een lieflijcki gedreun. Clio lat voor aen als wenende, meteen -verwelckte lauwerkraris verfiert en een fchorre Trompet in de -hant.

## 500 Franequer Los-kop,

EUTERPE klaegt over het verlies van haer Inftrumenten en'muficaelgercetfchap, als mede over het uytvallen vanhaer aengenaeme krans.

Thaitia die cert van een vrolijk:opficht was fit met neergeflagen ogen en neerbuckend hooft, als melancolijck zijnde over de gefchondene eenparigheyt van haere reijen. :

Melpomine heeftalle hare koftejijke. en rijke verfieringen aen een kant ghedaen, haer Septers enkroonen fijn tégen de aerde geworpen, van wille zijnde om hacren bloten pungjaert in de:boeiem te duwen.

## Poly.himenis fact geheel

 verfomt, wiefonde met de rech:ter hant nae de zerde als of:zy wilde feggen, fiet daer ons vreug-
## Of Hobbollyie Studeni.

 de leytin't ftoff gedompele, thaer wit kleet verfiett met eedele geSteenten, is in een lwart treurge waet hervornit, de papieren letter sol leyt aen ftucken verfcheurt. ERATO veranderthaar mirten en rofe krans incen doornen, haar liere isgefleurt en de klank is te cenemael verdooft, de ftrijk Atok is fijn zijn hers quyt, de Gevleughelde Kupido ftaet meteen nytgheblufte fackel in de handt en de Boogh is ontftelt, de pijlkoker van pijlen -berooft.Terpsichors laet van weedom haer Cyther op de Aerde vallen, datfe middel om twee breeckt, de veder bos van Pluimen is verftuift. . . : URiNi^sklacrligtendefterac krans vcidooft, het blauw lafuprigh kleet fiet isghelapt'ge fcheart en morigh bemorit van het diephertig wenen over de toeftant van haar flechtgerugte, de Hemel klootlegtals door het toff gedompelt.

CALLHOP bedeckt haar voorhooft dat omfet is met een gulden çirkel, door een fwarte Iluier, haer lauwerkranfen veranderon in Lijk-cijpreffen.

Siet Lefor; : hier hebt ghyeen ontwerp en kort begrijp van den toeftel der wandel geeften en loskóppen, fy hadden haere veranderingen : nas gelegentheyt van de Epelea die op t'tapit wierden ghebracht, en ce walgelijck om nae ordere op te halen:
fchuldige plicht te wefen,. om

# Of Hibollige sandeut. 

eenfies aente wiefen, wat reden het mochte bevatten en wefen, dat dit toeftel fchrickelijke ydel: heden, ongebondene bedriege rijen; vayle hoererijen ; dronc. kene Afgoden, Duyvelfche welluftigheden, opgekropte jaeloerfijen, met figh neepte; wat oorfaeck:het zy, dat defe gerberde gedrochten op het koftelijck toegetaeckelt zijn, waerom alle wat fich vertoonde met: lichte verven ghiekleurt; en de fchaduwen met het alder: fwartfe beenfwart gefchaduwe waren :s daer noghtans andere Schoufpelen, met owde prachtige pronckboelden worden opgefchickt, met leerfame uyt drucklijk beden vermengt, wiens -muren met konftige meefterftucken door de handt voor een def-

# tig werk-baes in de fchilder- 

 konft gemrooht, vérroont zijn; wiens folderingen in vergetijkin ge by het fwerk en de luclur komen, en ons blaugelaefunrde daken glinfteren fiet daer luyftert en hopritdees reden; een comedie't nae feggen van de oude, heeft lichte voortellen en fware handelingen,zijnde met recht by een heidenle bedelaerlter vergeleeken, want defe naetjeis wel rijklijk in haer bsloven, en een ander goedgeluk te voorleggen, het welke fy (waer lijk door haer eyghene : aermocde cen ander konnen mede delen; óm naeder te komen, de comedie is een bedrog, hetwelk, de bedrieger rechtveerdiger maekt, als die zo niet Bedriegt, en de bedrogene Mentchen, wijfer als die
## Off Holboligeftudeut.

niec bedrogen worden. ey fret, dit dunkt my noch de fpijkertop de kop niet geraeckt te wefen foude het niet zijn, om dat de Commedianten waeren nae de Commedie? pait nier wel by een oncijdige igetabberde $l_{0} \mathrm{kop}$, en kakel bont kleet? hoe foude met. dkaer over ceen. ftemmen een deftighe wetenfchap ghepaert metwiefe Seden; en' een verachtinge van de felve, verfelt met ongebondene manieren? $j a$, dit is dan de reden, waerom dat onfe Lof k kopper fulcke verfieringen hebben toegebracht in 't optimmeren van haer itooneel.
Want voor-eerft, waten fy anders niet als de grooufte ydel fte Menfchen, die onder de Sonne adem fchepten, wel foude
daer

## 106

 Fxaldequer Losis kop: daei Atadigheyt by komen:Tien tivecden, fijn zy ongebondene bredriegers geheten, by wèlcke foorte immers geen vroomheyt en oprechtighieyr konde placter grijpen. Terr derden's wordenfe mer, recht vuylchoereerders, toegepaemr, mex welke geen kuys levekang paers worden。: We seigeroien, dronckene $A f_{0}$ Whour es Haer W A Nr, hoe fou: íp owerbeyto de VoORNAEM: zijn.
Ten rijfdens, hoe ken, een GodtijckeZedigheyt, gen oege worden by Duyvelfctse wellults tigheyt.

Ten feften, een opgekropte Faerloerfy en beerfcht niet by een lieftallige vreedfaemheyt. Dit fo valt getteltzijnde; dank!

## Off Holboinges asudem.

niy beter te wefen r dat alles mot een foete refonantjeklinckt en dat ondeught met ondeught, en deught met deught getrouwt 7y, dan dat alles averhoop leyt en ondeugt by deugt, endeuge by ondenghe ghegraveert zy; Siet Lefer ftelt u te vreden met defe oorfaccke ghy bebe nu drie: kieft nu die met u wetenfchapde befte gemeenfchap hebben. W Wel nu moeti lachen, deres groote ongebondentheyt mpet met een klucht geeyndightzijn ? als off het niet genoegh waere geweef, datfe met fulken on gehoorden pronckbancket had denten toon geftaen, wel het kan nogh vergeven worden; want de eene fotheyt ${ }_{\text {g }}$ de ander volght, en de eene klucht geeft den ander lyyfter, 't fal my

## 108 <br> Franequer Los.kop.

 cens op het heoglt verwonderen' wat dée voor bereydangen fullen wefen, ikverlang my Kehier te barften, cer degoraineñ wed der worden verfchoven, noght komt het niet, want ik fie spartasus noghallomopentin haff fotte llederen s het moer wataerdigs wefen, hy gaet weer binnen, ey fiet fijn narre kap ftaet net opgepronktebellen op ' hooft, ik fie warachtig door de dunheyt vañ de gordijuen fchemeren? maer h ie haaftig loopt Marten braf fuert die vermark!ijke voorloop van'nieuwigheyt; cen opgedofte Griek, feeket, hy is befig; fou hy: niet minnen wille ? hy fwoegtgeweldig, jac hy vrijt', hoe aerdig vertoont hem dat by het branden van de kaers: wact blicven fy nu forchielijk fy yertrécken! ik figde kaerfen fnuyten, het is ge. daen, fy Atellenfe om hoogh, nu fou men hoope dat dit klucht fpel niet langer foude vertrage fiet wat wort daer voor aengheplackt ik moet de bril eensjes of de neus fette en leefe her gene dat gefchreven ftaet, ondertusken fullen fy haare hebben gereed gemaackt, Eraf in encom Mor. In ludis culem 6 dictis assiquam nobis re: viampexpof cimus.
-Nemo fibimet arbitretur dici,
Quod nos populo dicimus.
Neque propriam fibimet caufam confitact cummuniex joco,
Neme aliquid recogrof fat,

- Nos metrimnir ominia;

Hoe dit is Latijn, een Man moet 't zijn die 't verftaet, wel hoe ben ik foo plomp; fien ik dat woordeken niet.

# IIO Pravequer Los-kop Dat is 

Soowel in't fpeten als het Teggen:
Begeren wy ons oud' verloff.
Niemant wil op hem Telver leggen,
Tr qualck dient voor yder een tot floff, Eu wilt pemenejock niet yartens . Als oft u felver oorlasct gaff, Nogh met verbeet' ringh tufken fpatten, Want leugen if' wat it befchaff.

## $\mathrm{H}_{2}$ ! hà ! he ! wel hoe ift no-

 gelijck, dat yemant fulke fnode vonden kan te berde ftellen, het is wel opgevat voor fulken ontijdigen baldadigheyt, en dertele moetwil, fierde gordijnen verfchoven; cenzerdigh jae fotlijk toneel; (hoerchoon het fich voor heen vertoonde, fo fot was $t$ nu hervormt) alle bedencklijcke grillen wierden opdefe,ta. fel der gecken gedift, voor ye. mant die $t^{\circ}$ op nieuws gefien hadde; foude geoordeelt hebben cen gaft-huys vol dolle Men-
## Of Holbolige Studeus.

Then ca raefende weetnieten te wefen sy men fagh rinkelbollen, Apetronien, bedriegelij ke veinferijen in de trony van cen vroom en wijs Man, Throo. nen van verfcheydene uytghebeelde en gchouwene Marmere wercktuiger, waer in een geck, zijnde cen bedaeght Man, fat als opperleer-meefter van ver. fcheydene kinderkens, hyonderwees met cen fotte heblijckheyt de fpeelende konitbaefies, To in oefenen dèrkoten, knickers, toppen, in 't flaen van de hoep, en diergelijcke kinder fpelmeer , ter cerfter opficht verfcheen een vrouw, met cen nacckte en lachende gedaente, vertoonende feer fchandelijck, an miet degroofte onbefchaemt. heyt, haernaeckte leden, wel-
ke debetaemlijckheyt wel mede brachte, datfe met een deck mantel van eerbaerheyt wienden bemantelt, aen haer zy was ge* plaeft een lam, ghelijck nae de manier der oude foo Dame zeyt; de fotheyt verbeelt, haer rechter handt een halve Man vaf benepen toe flaet, als off fy feggen wilde, mijn fotheyt is de verandering van de mane onderworpent, uyt haere mont vloeyde wel een reden, als van een fot ghefprooken, maer loo fy by een fin Rijck Man worden ter herten genomen ftreckt bet tot leringe, en onder, richtinge der wije.

## Of Holbollige Stuidenf.

i. Maar fiet au Lefer in thore bea fchreven de veranderende $5 W$ es relt, met afle hacrepronkerijon; Ik had ftoffe in overvloet, omidefe verhaahnge met wijdlopige reden uyt re breyden, en meteers langhe vermomminge onder fulo ken momaengeficht tefchiuylen. maer door dien mijn meeninge nog meer faeken verwagt, fo fal't genoegh zijn voor een verftandige : ik treed' dan voortom defen handel ten eynde te brengen, en eensjens te ondorfoeken haer leven, gevolght, op dit drolligh voorwerp: nae datfe van elkanderen waren gelcheyden, dachte spartamus alle defe dingen niet genoegh te welen nogh geen recht behulp-middel om fchijven by cen tefamelen, hy mijmert, leytalles over, neen nogh

IIY Eratequer Los-kop en vint fy it niet, ten laeften voelt hyberoeringe in fijn herfe: nen, : een nuttigheyt dienftigh tobsilevens welltant, hem dunkt iet wat gelefen te hebben van den grooten pluimftijeker Parafitus;; die fijn levens tijdt met pannelicken heeft verfleten, en deftigh geacht door die felvige konft, hier veranderde doen fipn weedom in een hartelijcke lagh, door dien hy nu loflijck met den adeldom drie naemen kan hebben; by. exempel spartamus de Wilde Pamneleckker, voorwaer hy is met defe kunt foodeftigh opgefchickty als pbidias met de fijne, wanneer lay rupiter had uytgehouwen, hy hadde nog eenige overblifffelen van de toegetaeckelde klederen der Commedianten. de welke hem niet ondien-

## Of Holboligeftadeat.

215
figh waren om voor't oogh van de Werelt als een, eerlijek man to verfchijnen, onder defe deck. mantel dan wickelde hy hem if de gonft van verfcheyde wel be. middelde, hy hadde $t$ een ways nigh gecefent foo dadelijek bè wied hem dat werck foo deftig; als nogh oyt een dingh : ghy kondt hem doen rede voor een goedt Pannelicker onder de baftaart foorte : onderkenoen, ghelijck de Wiffelaers de goede munte onder de quade: hy vere anderde geheel van gedaente; hy wierde foo vet als, een Otter, en ginck als heer alle dagen:fijh voorwerpen befaecken, voorwaer geen wonder, want het pluimftrijken, is een konft om te eeten en te drincken, daerby voegende redenen- o die daer toe vereyit worden, welkers doelwit de welluftis, hy doet al wat fija bertbegeert, en leeft in de,groot Sie geruftheyr des werelts; hy Garept op twee ooren te gelijck, en laet Violen forghen uyfgher areckt met Handen en Voeten gelijck rlyfes manneer hy nae fijn V.aderlant voer; Homerus moet het : uytnemend' wel hebben aengeftaen door dien hy 'tpannelicken het alderbefte eynde der dingen noemt, voorwaer Coo het viljfes defe konft in fijn herfenen hadde bevar, die de stoici gevolght is het eynd' det deughden te Verhaffen, konde hy feggen wanneer hy pbilocteses uyt Lenmos ghevoert heeft, wanneer hy Troyen heeft c' onderghebracht en verwoe: Atet; wanincer hy de yhuchtende

## Off Holbolligen Studemt.

Griecken weder hielde, doen hy in Troyen gekomen is flaende $\mathbf{Z i g}$ zelven met onbetamelijcke wonden , bekkeet met cen foyfch kleet. Maer van dit fchoon eynd heeft hy nergers ghewaeght, Doen oock niet, wanneer hy cen Fpicurees leyen leyde, by defees fchone Calypso verkeerde, en hem geoorlof was in alle welluften vermaeck te nemen. Daer was gheen beter leven?" als die van 'tpannelicken w wel fecckerhet' is. Onbegrijplijck: boe yemant fin leven in verfcheydene ploy: jen doorbrenght, alles wat defe maer maer opftele, het gedijt tot voordeel, die voorheen liep als eén bedelaer en lantloper, fit nu daegelijcks ver. heerlijckt, en verrijkt eensdeels in koftelijck gewate ander- fchap, nae welke, fulcke door gaens 'trachten, en als een vis nae'twater jancken. So fy nogh by defe komt bleven, en geen andere buyten fporigheden daer onder vermengden, fou't nogh eenigfins fchijn hebben, enfo daer nijdigheyt, jaerloufy; en lafterlijcke woorden en gedachten, daer niet meede gepaert gingen foude het nogh eeniwerk voor haar felfs kónnen werdé geheten, welcke dingen al onfe spartamus heeff getoont weten als hy op feecker tijt door eenige eygen batige driftengedreven met fijn t̀leifiecke', en vergalde tonge op feeckere vérfe macckers quam uytbraeken als fchieldende de felve voor fuypers, flempers, en diergelijcke ver

voeylijke by namen, daer noghtans hy felfs geduyriglijk oefende in defe faeken, recht overeenftemmig met dit volgende veers:
Ben bolle gulfigheyt gevoet door veynferijen.
Speelt den jarertoerfen rot, eenploin - pe wetenfchap,

Mét fchijn van Gods dient doet 6 ijn werctc tor voordeel dijen,.
: En deckt fijp (warte \$ruyn mescemem Munincks kap,
Dese: vuyl vergalder fonehigner ato qen helhont Blaffen;
Mer Gerbras zijn trauwantom gost dona aff te fcheaffer
weldaden,
Hoe raeft mijh Poëzygeptopt vol grur.

- Sy wordt van gramfetap blecek en fchuymbeckt als verwoet,
Wat off haer fchorten magk in fie haet welluft baden,
In eèn vervloeckte bron doorfprenga met martelbloet,
Voorwaar zy heeft geen fchult, med drayt haar lafterftroppen,
Om trpoejen d'eeren krans van greote beldekoppen,

120
Men fchelt haer oefenaers voor fuypers's. huylebalcken,
En fchantvleckt hare naem, op "t woort gaet wegh ghy guyt,
Met 4 verfoper veers; daer nochtans defeíchalcken

- Op proppen in 't gelaeym baer balgh eabuyck en buyt
Tot aen het barften toe; maer fropers fullen felden.
Stanthouden tegén: "t firs der loffelijcke. helden. ${ }^{\mathrm{r}}$.
Voorwaet triet mis gepract dees bladw vergifte herten
Doof eeh fivait kleet bedeckt, wient buytens ' $\varepsilon$ heyligt eyt
Waer it Biment" derfit van felfs de bitex wraeckluft tarten.
O duldefole fmert! dees beeft ops: val'bereyt,
Spo d'aerde haer verteert fal't allé galgẹ Spijten,
Men moet geen raven aes voor het ghen. wormte fmijten.
Soo drae onfen spartanus fulke facken in de mont wierdery ghegeven; begon hy acherdencken te kriegen; hy peinide cen


## Offrtholboutgen Studemp.

 e'en wijle tijdts om fulken faeck te remedieren, maer alles wat hy int werck ftelde was om niet, ten laeften door het weynigh oefenen, verliet de kenniffe de konit, met een oock de konftenaer, want defe oëfeninge moet geoeffent zijn, off fy gaet dac. delijck haers weegs, gelijck het met Neftor oock dien konincklijc. ken pluymftrijckeris uytgevab len, nae het fchrijven van Homeras, de welcke Achilles,. nogh djaxy nogh Diomedes; nogh Agamemnons foo niet heeft verheft, en ten top van eere gevoert, als onfen Neftor, maer foo drae hy in de konft begon te befivijcken, wiert hy voor cen man van minder wetenfchap uytgekreten, daer ftont hy: doen Verwaerlooft van-cen Leckere Opghedife Fe sofel.Framequer Los: kop
tafel, vervreemt van defriggerelfchap; verlatea van her ge meen' gevoelen, en verachtert doorfijn voornemen; hy begint op nieus wederom te foecker fijn vorige fpits broeders, en wandelt met haer nae de feftighoofdige Eetfalé; die een publijke Burfe wort genaemt, als afgefchaft van een private Ko. nincklijcke maeltijdt, hy wierde daer up nieuw weder in gehuldight als een nicuwlingh in oude klederen, en ging dir $r$ daegelijx ter tafel, met fijn vorige gemeente: het duyrde niet feer langh of hy wierde tot Prafes, fijnde een opperhooft van de tafel daer hy geplaeft was, ver karen, want het is daer fogefchapen :op de Burfe off publijck Eerfale is cen algemene opfich - voorforge is bevolen; overful. ken feftighoofdige regeninge, daer zijn feven tafels van welke hy als bewinthebber is gekoren, ftelt over yder tafel een opperbooft $y^{\prime}$ by de opperhooft een affefor: ofte Byfitter, elke Byfitter heeft fijn toefiender op deordentlijkheyt van het eten, als broot, kaes, boter, en diergelijcke fpiefen meer; op dat de lelvige niet met een onbeleefde wanichicklijckheys gehandelt wierden, de dranck heeft fijn verordonneerde Ganimedes, de fpiefe wort nae de ranghi van de tafels opgedift, elcke tafel gaat beurt om beurt weecks om, die de eene weeck de eerfte rangh, heeft de naevolgende te tweede en foo - voorts; de prafides fitten. een

24
Prathequer Les-Rep
Op haer Monarchale Chioon, maende andere bediclingen gaen weeks haer omgang, dit alles is wel, maer herisean chaerfe bedieninge, door dien ; lants kifte voor fulke is toegeloten, ik wil fegge daer is geen befoldinge, en daer en boven nogh die Profes de welke fit aen de certe tafel in ordere, wort Generael ghenaem': foo de montkof door lanckheyt var tijdt mocht fijn cen weynigh bedorven, worden de klachten ghedaen aen de infector, die als een provifioncle Rechter daer over difponeert; foo her dan mochte bevonden worde dat fijn oordeel meer voordeel was aende zy dan den aconomus', wort de fipije gedragen door deknegt van de felve nae de Rector Magny-

## Off Holbolige Stademi.

frus, welke na verfcheyde fmaekjes daer over by laefte uytfpraeck fijn oordeel geeft, tot bevredinge van wederfijtfe partijen, Wel lefer wat dunkt u foude men uye allen defen, nieraerdige gedach ten konnen trecken maeckende op dusdanigen wijfeeen fubtijle befchrijvinge van een formeele regeringe, ick konde daar dingen tuffchen voegen, die fmaekten nae polijtijcke wetenfchap getrocken uyt Staetkundigheyt beveltight door een naukeurigh onderfoeck, maar dit alles fal wachten nae een tweede deel, van fulken handel:

Hier regeerde nu spartanus de wilde Panrelicker, met fijn by: hebbende Macker Marten Braffaert foo eenigen tijdt, maer het fcheen, dat de gulde vreedfaem-

## Irainequer Los-kot

heyt hem niet langer wilde byAtaan, begor: fijn vergalde pen. ne uyt de koker te wricken; fehrijvende fijn eygen bederff; fteemen des aenitoots graefde fija verfoopen vuylt, fmijten de de fetve een eerlijck mail nae de hackers, by verfoop fijn welvaert, Fericheen met fijn dronekene baldadigheyt ghewoonlijck ter tafet, maeckt fulken woedende gemeente aen't hollen door Duyvelfhe fchelwoorden, Haet en beuckt de Telliores die van hout fijn aen twee, raeft over de welghekoockte fpijfe, en meer andere dingen al te walgelijek, date voor den dagh ghebracht behoorden te zijn, wantghy kunt "afmeten, daerfulken gefelfchap" $\tan$ feftigh koppen, fijnde een breyn aen koken belpen., al fijnde een vier dat geftadigh al door een blaasbalck wort opghe queeckt : endelijcken evenwe door dien nootwendig de ftraffe volght op de fonde, heeft de getabbaerde ract; ik meen de Reerea Profeforen, als : gaerne : in ftille overcenftemmingh ziende dat jeughdigh gefelichap, onfen Spartanus de witde als cen verdwaelde 'oproermaeker, door eeh ceuwigh banniffement van de Burfe geftraft, als niet weerdigh onder fulken gefelfchapte leven. Het komt my in den fin, voor en aleer ik van.defe materie tre. man tot eere en reputgtie van deLe Eetfale heeftgefchreven, defe volgende rijmragelen, ; weerdig datie defe plaetfe vervullen.
Elk wori butr mei verfcheyden Jpiesgevoed; D'een fchept dus iperriaek d'ander lich igemoet" De derde blaeche in in en verbeven gloed, Toi aer ffe jacken. Het pit van dees omibelf de foetisbeyt, Dut die de Zide verruche;; en't -Here verleyt. $V$ an al bet geen een ander vreugd bereyt,

> Door't liefiijck fmaecken.

Jithgy ens faeght bet grimmelend' gevoel; En doppermacht -gefeten ap finnfoell; $V$ oor wien de Jpiefo wierre yedift ren doel; Der Scherpe randén.
G) Saget ublim aljaegt qfy"t door cen bril ${ }^{\prime}$ Gy hoort $u$ doof aen'is wijfende gefchil, $V$ an 't feffigh boofdigh rots ver wazrde wil, En rappe handen,
Geffadigh if berhael van nieuroigheys Te kermen: die cen ander fobier befibreyf, En fijn berftant van fulke dwaesheen leyt:Alleen beilommert
In't koefteren van fijrr eygen hoovaerdy; Een anderis Yandefe dwaesbeyl vry.:

## Off Holbobige Studeuto

Enlecfi vernoeght by fijne boecken bly, Gans onbekommert.
Din Uromt't bier Van cengrobe Poolfe tael': Daer fwetft een Unger op tgeflepenftath, Gins een Hooghdryis in KOnincklijken pratl. Sigh wil verbeften.
De Spanjacre raeskals opeenfiugh verfant; D' Ital' jaen ban bete minne brant,
Een Eransmanfact met complimenten kand g.
Om't overtreffen.

Dan fchreuve verbaef den bromendeT'uskaers Dan piipeter fion de fWarte Indiaters, Wolckicallebey den Engelsman lache acter y Gepaert met reden.
Soo dat $g$ ' in't hove verjclieydé natien hoorf;': Dat, cen nieusgierig oog bet here dborboort jh: , Bris bheg'verftarn tot lecifrembeyt beliporlis $\therefore$ Dow Wijfc Zedem.
Onfe spartatmers dus affghefla. gen zijnde gaet in een privaet: hutken wonen, alwaer hy een: hangbort, waer doorde woonfteen van byfondere Menfchen, onderfeheyden worden; maekte, welke hy aende voorgevel doet fpijckeren, ea in de felvo

Ichilderen, ghelijck simon Crosacd florentijnfch koopman dede, een vuyr meteenige brandende boecken's: en aen de ander kant, een fchoone toebacks winckel, aenwiefende fijn handel, en het ander wilde tekennen geven dat. fog her mochte ghebeure, datter imant lec wilde te borge kopen; foude het: niet kunnen. wefen, door dien de boecken brandeden, 6 Kondehuer geen fchetdenalteos intchrijven:?fiea cens dản dèčn ellendigen toeftel vañ sparadmus alless immers wat hy hadde ondernomen; voor fooverrebet gehanthavent wierde ghelucke het, maer in 't ent loant het quase fijn Meefter mar wat noch het alderergite is. Onfen Spartazus die eerft de baes en Meefter hadde gefpeelt s als zijnde heerfcher, over alleandere en daerenboven Natres Bruf. faert dien hy als fijn uytverkorepfte vrient eerft opiden Throon van baldadigheyt had geplaetit, wort nu van de felve begeckten? befpot, belacchende fulken af? fchuwelijcke Toebacks winkeltje. Het gink tuffchen haar beyde, gelijck mer Lacius-Sylla en Pomepejus de Groote ; want Lucizs Sylla, doen hy het oppergetag binnen Romen voerde ${ }_{4}$ verhief hy pompgius tot fulcken hogent trap van aens fienlijkheyt, dat fich de bevel hebber endelijck van meer vermogen, als sylla, derfde rocmen. Want nae dat hy, tegens de baerblijkelijcke wil, en het uyt terlte gepoogh fijns vorderaers; het Burgemeéfterfchap voor feeker vriend had bekomen, daer
hem gylla wel van I ije en weder. wil wat heftigh over aenfpraeck. en-begrocte; beval hem Pows pejus Atil te fwijgen, in Plaets van: alle Rederien by fijn vorigh Ondericheyte Voegende: dat 185 etar algemene hanier der Menchen is. Liever de Riefénde daf de Dalende Son aest te biddèm. de Diepfinnige Atutonias de peres Ceyt met reden; Qai Rex ef, "Regem ; Maximi, nom: babeat s: een Koning is minetke bem geen med de Koining. Pytbago yas Seyt Onder éen van fijne Leerregels ; Cor ne Edito's Eet u eygent berte niei.'

## Maer durdoende, ronde

 mijn veder pifdwalen van de voorgeroede reden, in 't hooft van de Franequer Los kop beloofi, de vernuftige Lefer mochte my te-Off Holbolige Student.
genwerpen, dat ik meer toefeyde als ik uyt delen kon; maer neen s, alle boerterijen, Quinckflagen lockerijen, dier doorgaens ghepleeght worden, fo in de publijcke Leffens als private Inftututien, en onderwijfingen der Proffefforen, zija wy van meninge in ons Tweede deel te verhandelen, door dien dit boeckjen niet groot genoegh fou .zijn, om fulx alles te bevatten; maer om mijn beloften, geheel en al niet verachteren, fal dit voor foo verre met een aerdige geeftigheyt befluyten.
Daer zijn Zomwijlen fulke Paglarenfes Profefores die van dusp danigen eygen laetdunckentheyt omghevoert worden, dat fy meenen de groote fchatten van wijsheyt in haer herfenen

## 2434 $\therefore$ Pranequer Los-kop

verborgen te zijn, om en botte jonckheyt toegeveeght te won den, '2andere zijnder weder--om, diemet recht gelijck Laertious vierhaelt Lenedens Lamphaci ghetheten konmen worden, want rdoor haer verwaentheyt- als dolle Mentchen de Atraet langs lopen al fchoon fy by hacr telven anders bewúftzijn, maer Quanfuys ik volgh de voetflappen der wije, die door veellefens de herfens foodanigh zijn geroert geweeft, dat de betaem:lijckheyt wel vereyfte, in plaets van de ftudeerkamer het dolhuys tè ghebruicken, fy laten alles in ruijn lopen, foo datfe gelijck UEweas Sylivias verhaelt in een brief a an des Keyfers Kanfelier wel overvloet van letteren hadden gelmaeckt ridoçh in wereltr-

Off Holboligen Student.
fe dingen, waren fy foo-weynig bedreven, datfe niet alleen tot beftieringe van lantraeken, maer pock tot de regeringe van haer cygen huys niet een haer dochten. Het heugt my eens gelefen te hebben van een feekerlettermeefter, diegeduyrig ftofte van Ariftoteles, Tbomas Aquinas en andere menigvoudige fpitsvinnigheen, die defe geleerde lichten hebben ter baen gebracht: 't ghebeurde, als een van fijne leerlingen nieusgierigh om alle defe ftoffen te erkennen, hem op een feeckeren tijdt vroegb dingen, die defen lettermeefters verfant overtroffen, noghtans hem willende weren tegens de fchande van onwetenheyt, brachte de reden met fulken benauwtheyt voor den dagt dat hy (ik weet niet

336 Tranequer Lof-kop
door wat gelegentheyt) van achteren een wint liet vliegen, waer over het gantfe rot de leerlingen uyt borte in lachen, ef cen bedaerde uytriep als wel de floutfte: Adeo nimirum frientia inflat! fiet fulken windere opgeblafentheyst becft degeleertheyt. Hier foude ik nu konnen byvoegen veel twifteri de Theolaganten, off Godtgeleerde, die door nieuwigheden re kennen, geleerde Mannen willen geheten wefen, en niemendat achten de bettraffende outheyt, de cene rédeneert van Corcejus, de ander wederleyt voetius, de derde meent war aerdighs met Altings en marefius te'wieren, de vierde feyt Cartefius is een Man welkers grondige waerheyt moet ten top. van kenniffe en geleert:heyt gevoert wefen's : Daer woft

Of Holbatige Stadery.
en' Arifoneles, Plato en andere wijsgeron achten dejbanck gefmeten, dan Kinnt een Mugfiftende Reabrogesiende the om d' eene wet met den ander te verenigen, het Uinrorfam Corpus iuwis-aen 'I brabbea len maeckt, daar ftaat een Medor cim mat fijn hipocmaøife wijgheyu reagetack els en omhangen, met fixis en fcherp geflepiene fnimeffen, bewieroeckt van lieflijche aengenaembeys der kruym den:s zignde als esmplant onder de planter, ik ficiegh wan
 metjpresclende Ciferreois. Complimentenfar

 Vandefan allongelieve de Lefer: ous twede deol open te lacam foa wameer hat felvige, in de rachernte cendagerate op komt $G$

Eer dunckt my cen waerfchouwinge ce moeten doen, aen alfulcke; die van haer neus niet al te vroeg cen ancker hebben ghemaeckr, om in het vervoeylijck grontfop van onwetenheydt verfwalpt en gheboeyt te liggen, om te kunnen op de minfte be : fnuffinge van fulker Menfchen aefem wel riecken, watter hen voor eener lucht ter kelenuytftinckt. Sprecek ik met シ̈arelius Prudentius, fal ikwel befluyren en ik fegh dat. Daen dunckt my komt een feecker Lafterier aen treden met fnel gefpoeyde fchics. den, met een viertieyengelact; frende rontsomme; $: n$ nu lek tid recht eens toe fien is' $t$ eentivervloeckte Momas; wietrs gebit op it voorfpoedigh geluck geatepen:
is, en gewet tor knacginge der Leferen: In't kortgefeyt, 't fijn luyden dic door eygen waenwijsheyt gedreven fijn, om met tanden en naegelen in mijn gerucht te vliegen. Te weten daar fijn twee foorten van vervolgérs, die 't purper van de befte dingen, daer de wijde Werelt oyt vangewaeghde, met hun fchendigh gift, beklieven : yerfabottemuylen en Nijdigaarts.
d'Eernten konnen niet begrijo pen dan al wat met hunne fwacke herffens over een komt ${ }_{1}$ en dazrom doemen fy als, flesht en ongerimt, t geen indefchriften van fwangere verftanden 'talleruy.tmuntenfte mag wefén. Deze, na dékunfchap die ik'er van gekregen heb; befchuldip gen my van duyfterheyt; waan

# op, met een veert, tot anto 

 woord fal diencm ; dat'er niet zo veel feyt san yetwes téfent, dan arn hoemén"t ziet. (m van pit en fentrachrige fingen $t$ oor: deckn,? motet men ook cenzie! van de felfde rempeting hebben; anders wrijven wy de fauten; die, ons cygen zijn, haar aan. Want gelijk het de fwakheytorzer ooger, en niet het wézeif der voprorozelen tewifteh is's dat vierkánte gedaanten; diéte ver van ons afzijn; rond fchij. neh $;$ de tuffenen wijde niettoc.: latend, dat ons ghezight het punt der hoeken ondertcheyde; ${ }^{3}$ civen zo nodet men d'ourfak der onvolmaaktbeden, die wy ergens it meynen te betchouwen, dikwils op, bns eygen onverfand, en hiee op de dingen
zelve lchuyven. Degropdmijner, fchriftqn mag den zodanigen: dan eentweynigmóeijelijk dunken om te peylen; maar rechtChape zielen, wiens vouniffen op, hun oordeel, Ateunen, en wiens oprdee van de waarheyt wort beftiert mak ik geen zwarigheyt van te zeggen dat zy t zelifde zullen gewaar wordep. daar, de Pecrelduykelars, van getuygen; die,, na plinius verhaal s de glanfín van de z in het diepite van de zee, duy? delijk belchouwen: want fo fullenfy, in het geen anderenduyfer fchingt te weten, een heughelijke klaarheyt bemerken. De Nijdigaarts komen in de rweede plats, die zich felven cerft bedrogen hebbende, If Iractiten fy anderen ook te be

## 

driegeny " met hen diets te max ${ }^{3}$ Ken ; dat yenisint dees of die faten begain heeft g diar aar fy den Schrijver, wel chuldig wenfehten te fien, om hemmet echigenffehijn van gerechtigheyt celverwfent: Ta fen pint'er on: der dele fijre quanten, dieffch niet finamen opentiak uyt te boefemen, dat men eén zober *erwonderaar-van anderer wer kerr moet wefen, 'met' wacuyta fekentheyt van verdienton dae ay ook mogen pralen. Laat dán dele foorte van ver. waendeachterkfappers haarvect rige dóffgheyt nytbraecken op't Hooft vah eéneerlijek Mant, ea als verfmadende gedrochten fchimpen, ik faĺnoghtans niet 'eenmael de pijne weerdigh ach

## Of fiollobiges Swatent:

woort te "wederleggen!" maer daer by laeten fteecken met defe waarfchouwinget datde breyna. rijcke Lefer, fijn oogen niet wil. laeten dwalen op de, voorgaende hiftorities, off on betertefegs gen, t隹tellingen tan een ach teloofe jonckheyt", door dien fulx wel by de eene ofte ander fchriever lichtelijck fouden kun. hen werden getonden' cens deels doör ceñ lange onthoudin: ge, odat mijn memorié foude kebben bevat van 't leefen van dufdanigekluchten; anderdeels door eygan ondervindinge by gewónt"; en omkorten te we-
fen, defefijnter ban' ghebracht, op datfe Toudén een aanleydin. ge wefen tot het lefen van het volgende, een geroerde arbeyt tor een kundige weterifchap,
cen fmacklijck voorrecht tot cen dilikaet nagrechr en ecn aenporringe, tos cen afgrielen yan affchuwelijcke. Sonden. Defe dingen en raecken fijn niet anders in 't licht gebracht $g$ als door aenlockinge der tijden, in welcke net verwondelijckers is als de waarheyt te hooren fpreecken, allchoon yemant met cen yervalite, leugen hem gram ten toon tefellen, left onfen Defo deriwn Erifnuecens, yanncer hy yan een feecker Phrijgifé beufedaar hoorde feggen:
Fa, quat bolebat, wpuraudebat diceres $\therefore$ a Affectuspropries in fabelate traphfulite Catumiariame fictis selufitofise? Dat is: die dingen, dewe ke hy gaerne wilde derfde niet openbaren mar heeft fijn eygeq herts. fochten in een k fuchtken

# of halbolligesmadent. 

 verandert, en een kiter mithge. nlene jodk befpot." Fin waneer ik defe gernene frudighoyt wann de met fcherprimnigheyt uytpluyfen, foude proetengeheele folipnten hebben, geen boeckien in Duodecimo, ik \{preek van geen oude mesinpus mogh verratie ine zinocrizus, mazar hec is watmicums, dat napin geckheyti mede brengts. als hebbonddugulbhapenteen:yte: whediuy trodericer deriydrywheda. wefluft'g heris die fal viget gn odiv, den fowten phairn in't boof voet; fism fabalen hoeft geftotr, 'rakwacr: hy reyt:Buptex ribouto Buic os eft? Qradrifuth maxetsi Dit boeck is : tweehoofdigh: : want her felvige ons tot lacchen verweckt, en fermanir het dew. ven ent waidel doer derameen.
$\mathbf{s}^{-}$wijfen. W ant voorwaer ick kan verftaan dat fpreeckwoord. Ridemtem dicére verum quis vetat?

Al lacchende de waarheyt te openeń; beftact van niemane verboden te worden - Want,
 Revod quis detides; gamm groil probat ot venoratart.
Gelijck de Poët feyt, want mèn leert veel haeftiger, enbe-: dénckt liever die dingenig de welcke belachti worden puals dat de warheyt fpelt; en dergebeden wort. Wale oock niet, al: wat ghy cleeft, op dusidaenige. letten, als weygerende:de: fele vige U.,petfooñ, want ik feg met Pbadras Lit. II I. Fabul. © AEJopiar.
sufpiciòne fi quis' eerabit fua,
Et tapies ad fe quod erit comenane ominum;
stulte nudabit anime Confcientiam:;
Huic excufabum me velin nibilominus:

## Of Holboligen Studerti.

Neque enim notare fingulos mens ef mibi, Verum idfam vitan 6 rsopes bomivum offer:Dat is:

# So yemand dwaelt met fijn verdwaelde kennis 

En raept tot figh een algemene fchennis,
Ontbloot hy fot fijn blanck en vuyl geweten :
Dat tot een fpot der dwafen is gefeten:
Ik bidde niet ontfchuldight mijn zedachter;
$T^{\prime}$ is niet mijn fin cen yder te verachten.
Maar t' leven felfs van al de weerelt te tonen,
Om t'bot yerftant met lijt\{aem. heyt tekroonen.
Nu dan ftelt $\mathbf{u}$ hier mede te Freden, leelt dit, tot foolan-
 ge ghy tor teynde fi geherens deel, vol van welluftigueyt, an dat ghy foo doende het lacke woort begint te zien. Ik meẹn:E Y N D E


Doptred by Google

Dighized by Google


[^0]:    Soodunsikeens op fijn Claajes.:
    $\therefore$ :

