[s. 1]

En Skiøn og Meget fornøyelig Viise Bog Hvorudi Kan findes ~~44.~~48 Smukke og fornøyelige Viiser gamble og nye af forskiellige Artter.

Til lystig tidsfordrjfh for enhver af dem der haver hengivenhed i at Synge Viiser.

Samblede og Sammenskrevne af mig under tægnede Som er Bogens Rætte Ejer

Gulbrand Gulbrandsen Moen

Den Synger visen bæst Som den har lært at qvæde

Første I. En Nye Viise Om en for ført Pige
Mel. Mellem bierg og klippe steder

 1. Paa jorden mange blomster voxer,
 Til glæde for os mennesker
 at plukke dem og os fornøye
 Der til vi skabtes en og hver
 at glædes i vor ungdoms Dage
 Det strider ey mod herrens bud
 men hastig falder vore blade
 vi er kun støv og jord for Gud

 2. I tide jeg opvoxet haver
 Ja jeg som fører visen frem
 Min fader og min kiære moder
 Op fostret mig i Deres Hiem
 De vandrede og omhu havde
 Med mig som var et blom saa Smukt
 og lærdom med min Moder lagde,
 Til at opvoxe udi tugt.

 3

 3. Men førend jeg fik Moders Alder
 fult tyve Aar jeg ikke var
 Maa mine blomsters blade falde
 fra Rosen kind til veemodssaar
 fra mine Øyne graad ned flyde
 hver Dag hver time og hver stund
 min daarlighed jeg maa fortryde,
 Som var saa <insert place="below">deilig</insert> skiøn og ung

 4. O! falske ven som har min glæde
 Til Sorg forvendt i verden her
 For din skyld maa jeg øyne væde,
 Og prøve nød og Trængseler
 Men kan Du der af høste glæde
 at du fik giort mig den fortræd
 Kan du paa havets bølger bede
 Til Gud med god Samvittighed.

 5. Om du var god og jeg var Ringe
 Da burde Du det ikke giort
 Du burde Kiødets lyster tvinge
 Tænk at for mig Du var for god,
 nu maa jeg Dig <insert place="above">saa</insert> Ringe agte,
 det Samme maa og alle med,
 da du mig i den tilstand brugte,
 En pige Som og alle veed.

 4

 6. Var ieg i Sorgen Sort Attene
 Saa var ieg endog lykkelig
 Men See forældrene maa føle
 Det fald du mig for styrtet i
 Tillige med den Spæde unge
 Som ved vor Synd til værden kom,
 hvad vil du svare naar du kommer,
 Engang for Herrens store Dom.

 7. Jeg er forladt og tabt min Ære
 som vel saa mange have giort
 En Sorg saa stor den maa jeg bære,
 min lyst den er for list for mig,
 Paa jorden er saa falske tung-ger,
 dens Smil jeg ikke meere traar,
 Gud give tiden den var omme,
 Thi Graven eene jeg attraaer

 8. Og naar ieg end gang der nedsegner,
 da mine taarer først tørres af,
 nu Sorgen mine Kinder blegner,
 men akt jeg glemmer i min 5grav,
 Thi der er Ren for hver en Møye,
 Ja der er lindring for vor strid,
 gud See til os med naadens øye
 naar jeg er i min Sidste Tiid.

 9. Om jeg for din skyld her er falden,
 Slet jngen der paa undres kan,
 men du kunde faaet dig en Anden
 Som var ud af større stand
 Thi dine Søde Ord jeg troede
 Som du <insert place="above">saa</insert> troefast førte frem,
 men jeg Slet ikke nogen sinde,
 Bad dig at komme til mit hiem.

 10. Du her anstillede dig saa venlig,
 Oplivede mit svage haab,
 havde jeg troet du ey var ærlig,
 Efter din Christendom og Daab,
 den Pagt du havde at op fylde
 Ja holde til din Sidste dag
 men lysterne du vilde føye
 Kuns ene her i denne Sag.

 6

 11. Endskiøndt du mig fixeret haver,
 og mig i Sorgen styrted ned,
 Endskiønt mit hierte dig bør hade,
 Førdi <note type="criticalApp"><hi rend="italic">Sic!</hi></note> Du brød din Troskabs Eed,
 Fordi at du mit glade hiertte,
 Paae første Sorg og Græmmelse
 Dog beder jeg midt i min Smærtte,
 Gud til mig med Sin naade See.

 12. Mit sidste ord saaledes lyder
 O! falske ven bemærk Du det,
 Naar Du paa glædens Trappe stiger,
 af lystelser Du seer Dig mæt,
 Da Lad i Dine tanker Rinde,
 at jeg for glæden Sorgen har
 Tillige med de tvende piger
 Som jeg med dig til verden bar.

 13. Skiøndt om du nu har her i tiden,
 foragted mig og mine Smaae,
 Som for din lyst skal Slide tiden,
 7
 Og her for agtede maa gaae
 Saa haaber jeg at Trængslets ende,
 For mig og den Som prøver den,
 Om ikke før Da maa den vendes,
 naar herren vil os hentte hiem.

 14. Hver pige Som i Tidens have,
 I blomster staar og voxer Smukt,
 Lad ingen eder saa bedrage,
 men bærer frem den modne frugt
 Jeg er et Speil for jeres øyne
 Ja i ved mig advares kan
 Thi jeg maa mig i Sorgen Segne,
 O vogt eder for jer Pigestand.

 15. Om nogen eder vil indbilde
 At de til fulde er jer troe
 Da Seer til i ikke Spilder,
 jer blomsters blide hiertterod,
 Men lad ham først udstaa en prøve
 Forsøg om hierttet mener det
 8
 <del rend="overstrike">5.</del> Som jeg dig tror oprigtig elsker,
 I alle mine leve dage,
 Jeg vil og saa til dig skrive,
 Hvordan det mig i verden gaar.

 16.<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Retta av utg. frå</hi> 6.</note>Og naar det i mod enden lakke,
 At vi Samles kan igien,
 Og saa vil ieg himlen takke,
 I midlertid lev vel min ven.

 Ende

 <figure rend="shortHorizRule

G G S Moen 1852

Denne Vise bog er Til hørende mig under tægnede med Al Rette, der for skal ingen med mig om Samme Vise bog Trætte.
 <lb/>Gulbrand Gulbrandsen Moe<unclear>n</unclear>
 <lb/>Skrevet i hast dt. 9 Juni 1839.

9
 </div>
 <div type="chapter" subtype="song" xml:id="chapter\_3">
 <head type="main">
 <ref type="contents" target="contents\_3" xml:id="chapter\_3">
 En Viise. tredi I.</ref>
 </head>

<l n="1">1. Ach gud du kongers konge viis
Som alting skabt haver ene
hielp at vi Ræt kun giøre din priis,
os din naade der til forteene,
thi havets bølge,
Kan ey dølge,
dine mange velgierninger store
Ja baade Sør og nore.

2. Norge det er et Biærget Land
Som mange ved af at Sige
derudi findes Søefaren mand,
Som i skibs top vel kan stige,
paa havets gruus,
I storm og Suus
de vaave deres trøye
og Svinge i det høye.

3. Der findes ogsaa mangen mand,
Som Sværdet ved Siden 10kan bære,
Sit liv for kongen vaave kan,
Og lade Sig ey for fære,
mens gaar i strid,
naar det er tid
over bierge og dale Slemme
og tør paa Fienden klemme.

4. Norge Rægnes f<add place="above">o</add>r mange miil
Trehundrede i sin længde
Fra Vaardehuus og næset hid
Er klipper til Sammen mængde,
Ja Daavre Fiæld
og Kiølen med,
De største Fiælde ære,
Der mone i Naarge være.

5. Fire bispe dømmer der udi er
de alle store mone være
Toe Østen er, Toe Norden der,
For kirkkerne om<shy/>Sorg skal bære,
Ja Vidsitere,
og ægsaminere
At ungdom fore kan findes
At guds frygt ey for hindres

11
6. Der er ogsaa Kiøbstæder mange
Som handel stor bedrive
Med trælast ogsaa master lange,
Og saa til andre land begive,
med Rækling og Rav,
Sild og torsken brav
Ja Makrel og Lax hin skiønne,
Ja ogsaa farværker kiønne.

7. Biærg værkker er der nor og Sør,
Som giver Metaler skiønne,
Ja ogsaa mange bukke og kiør,
Der til og skove grønne,
Med fyre og gran,
Som bruges kan
Til huuse ogsaa kirker,
Ja skibe der ud af bygges

8. Det er og Rigt paa Fiskerie
Som føres til Andre lande
og megen Rigdom er skiult der i
12
det Siger jeg for Sande
med malmen fuld
ja end og guld,
Forborgen er i stene
gud dennem lykke fortiene

9. Mange Slags Fugle i skoven er,
Jeg ikke alle kan tægne
Hiærper Ryper og andre fler
Som ere for mange at Ræg<add place="above">n</add>e
Hakkespær og,
er i den flok
Knader med næbbet Lange
I træer og Lader Sig fange

10. Smaa Frugt der og adskillig er,
Som gode ere og Sunde
Møltter throner og tytebær
ey nok beskrives kunde
skiærsøde god,
og anden Rod,
til lægedom kan bruges,
og udi Extragter Knuges.

13
11. Christiania i Norge er
hovedstaden for dem alle
et konge naven den har og bær,
kong Christian de efter kalde,
det er nu stør,
end det var før
med pebervig og atter lande,
det Siger jeg for Sande.

12. Der ved strax ligger Ager huus,
et sterkt og kiækkert Slodt,
det tør vel Spille Sinkkeduus,
mod Fienden med kugler og blyet blaat
Ja muuren er stærk,
og volden kiæk,
og graverne dybe der ere,
alting der stærk mone være.

13. Der under ligger mangen bye,
der til toldstæder mange
14
Som der ud af gaar Sagen og Ryr,
med tømmer brug og master lange,
Som her beskrives
og til kiende gives,
Frederikstad og Haln hin faste,
Som og saa Ret kan braske.

14. De begge for et Konge naven har,
Kong Frederik de ey forgiette,
Der see gaar mange skibe og Far,
med Deter og tømmeret Lette
Ja Drammens Fior,
er ogsaa stor,
med Bragnes og strøms øe skiønne,
Der ere tre kirkker kiønne

15. Sølv bierget er et skiønner værk,
Som mone Kongsbjærg hede,
Der Smæltes Sølvet Rent og Kiæk,
15
Og mynten er tilreede
og myntter af Daler brav,
En Speci og Saa Chaurante,
bekommen dem der Chontante.

16. I Samme stift et grevedømme er,
derudi er Kiøbstæder tvende,
Tøndsberg Laurvig og andet meer,
Ja og saa Lod stæder trænde,
I Laugen Lang,
er Laxe fang,
det tyve miile vel<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Retta i hs. frå</hi> vil</note> Rækker
Giennem Nummedal til Laurvig strækker.

17. Langsunds tolderi er og Saa stor,
Med Porsgrund og Brevig kiønne,
Der i mod er Frier den store store Fior
med megen Last og deler skiønne,
Ja toe skiønne værk,
Som Smæltter jæren stærk
ved Laurvig er ogsaa tvænde
det ere ved næsets ende.

16
18. En skiønner bye der strax ligger hos,
Som mone skien hede,
der løber Saa mangen strier fos,
de fange der Laxen fede,
Ja tømmeret brav
vel trædive Sav,
de alle i en Række mon stande,
Og gaae med Fossens vande.

19. Fiæld bønder Som udi tælemark bor,
de lobe paa skier Lange
Op og ned Ad biergene stor
Og hugger tømmeret mange
Og henger paa liv,
baade beltte og Kniv,
det er hans gevær og skandse,
Et Fiælds Menuet kan dandse.

20. Sortte Klæder de bruge der
og hoserne blaa mone være
Ja store bugser de og saa bær
Femtten Alne der til skiære
<pn n="17
Og Øxen bred
de vandre med
de Sig med den kan forsvare
For dyr og anden fare.

21. Christiansand maa ey være forgiæt,
Som og et Konge naven haver,
der blive de af Makrelen mædt,
Og Laxen udi mængde faaer,
Stavanger med,
Er en gammel stæd
der Fange de Fisken Søde
Ja der til ulden bløde.

22. Told stæder tre der under Ligger,
Arend, Mandal og Risøer kaldes,
skiønne havne der i mellem stikker
Som af Søefolk vel befalddes,
Flæker øen der,
den bæste haven er,
og skandser stærk der i findes
Og mange skib der til Seiler.

18
23. Bærgens bye er en skiønner plads,
Som med handlinger stor begaaes,
med kiøbmand skab og stor Sejlast,
Og Færsk Fisk hver Dag faaes
store Spanie faer,
Som Salttet bar,
Fra Spanien til Bærgen fører,
og hastig j giennem vandet kiører.

24. Fem skiønne Kirkker der og Saa er,
Tydske have de tvende
domkors og nye Kirkken der
store danske ere der tvende
Ja Slottet stærk
og skandserne Kiæk,
og Biærgene høye der ere,
Ja Byen stor mone være.

25. Paa gaber Bryg er et skiønt Chantor,
Som stedse stor Viinsal holder.
19
Tydske kiøbmænd derudi boer
Som og til Kongen tolde
handlingen fort,
de bedrive stort,
med skibe og nordfar Jagtter mange,
med qvæg Sild, Torsk, og Lange.

26. Paa Sørnæs drives og værkket fort,
med Sæbe og oljen Fede,
Salttet der koges og beeget Sort,
og Rebebaner der til Rede,
og Spinder Lang
 taug<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Retta i hs. frå</hi> Langtaug</note> værkker mang
Som til skibene behøves
og for ankeret prøves.

27. Haranger der ved strax Ligger Hos,
De bønder viid klædet ere
De prises der og have Roes
De Smør og mælk til torvet bære,
Ja Feede lam,
og Anden Kram,
Som Amagerne i Kiøbenhaven giøre,
Til torve dag med Sig Føre

20
28. Deres hoser og Boxer <add place="above">de</add> ere i et
Paa endgang de dem paa trække
Blaaflækkede huuer de have paasæt,
deres hoved der med at til dække,
Ja Sætte i Slire
vel Kniver Fire,
de hange j mellem benene deeres
Ingen sæle paa skoen bæres.

29. Trondhiem Trondhiem Som Længst ligger nor,
mand maa dig ey forglemme,
den Bye er baade breed og stor
meget godt findes hos dig hiemme,
med Fiske Fang
og kram boder mang,
Ja skandserne stærke der ere
Tre kirkker der ogsaa mone være.

30. Dom kirkken er baade høy og stor,
dens mage ey nogen steds Findes,
Var den kuns j Sin Forige Flor
21
Og kunde af Folkene mindes
Hvordan den var
for Hundrede Aar,
da kunde der nok om den skrives,
stor jndkomst til den og gives.

31. Munkkeholm er en skiønner skands,
Som mine midt i Fiorden Ligge,
den holder Fienden fra til vands,
og tør ham en skaal til drikke,
Christian steen,
Er ey heller Seen
Til kugler at tage vare
Byen der med at forsvare.

 32. Haaber <note type="criticalApp"><hi rend="italic">Sic!</hi></note> værkker er der og i noer,
Røros det største mon være,
det giver Kaaber i mængde stor,
Syv Masovne i hytten ere,
Vel tyv<unclear reason="damage">e</unclear> mile
i Øster til,
Fra Trondhiems Bye det ligger
Og jndtil jamttelands Kirkke

22
33. Rensdyr høyt op ad Biærgene gaar,
Find Lapper dem kan tæmme
der findes ogsaa gaupe og maaer,
Ja ogsaa Drager Slemme,
Ja Biøren og skrub
ved hver en stub,
 Æls <note type="criticalApp"><hi rend="italic">Sic!</hi></note> dyr med Lokker Lange,
og lade Sig Af normand Fange.

34. Fjæld Finner haardfør er og Smaa,
Fra et Fiæld til andet Render,
Laadne Klæder de have paa,
Mand ey Konen fra manden Kiender,
thi de begge gaar,
med Aabet haar
Bruune Som tattre de ere
ey Linet paa Kroppen bære.

 35. Naar<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Retta i hs. frå</hi> Vaar</note> mose for Dyrene op ædet er,
de strax til andre Fiæld Flytter,
de Flakker om kring baade her og der
23
Og bygger Sig alt andre hytter
For Lam og Soe,
for hæst og Kor,
 bruges dyr ja ost og melken forer<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Sic!</hi></note>,
og med Sine Kyrisser Kiører.

36. Naar Silde tiden er for nord
Valfisken den jnd Kiører
Til Landet og i hver en Fiord
I mængde med Sig fører
Saa det er Lyst,
At See den Dyst,
naar han til Land jnd skyder,
og Landets gaver til byder.

37. Et artigt dyr der findes kan
Som Lader Sig Bæver kalde
 dets fæl<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Retta i hs. frå</hi> gæl</note> det prises i mange Land,
Valfisken kan det ey befalde,
men Søger flugt
naar han den tugt,
fornemmer paa skibene ere,
og kommer der ved ey nære.

24
38. Vildgiæs og gaur<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Sic!</hi></note> i nordland er,
Som ey af Folk maa skydes
mens Præsten for den i Kirkken beer,
Ingen dem at giøre ondt forbydes,
men At de Sikkerlig,
maa passere fri
Bort hen til Varme Lande
Og jgien til Nordlands vande.

39. Der er ogsaa en skiønner Fisk
qvette paa norsk at kalde
den er Saa Rar paa dug og disk,
og mone den mangen befalde,
Ja blaastaalen Sød
Og bergylten Rød,
de Fylde hungrig mave,
Og Lade Sig der begrave.

40. Slottet Vaardehuus det Siste er,
Som Længst udi nord land Ligger.
25
det er og stærk med murerne der,
Slet jnttet Af de Andre tigger,
mens det braverer
Og Ad Fienden Leer,
Om han der nær tør komme
Sig Selv til liden Fromme

<p rend="underlined">Ende

<delestrek/>

<head>En Nye Viise 2.</head>

 <note type="criticalApp"><hi rend="italic">Første strofa er tilføyd over overskrifta, utan nummerering.</hi></note>Jeg havde mig en Kiæreste,
han var mig Saa for god,
han var mig saa besværlig,
Forældrene i mod,
naar jeg mig Ret betenker
naar jeg mig Ret forstaar
Da var det mig langt bedre
at jeg den aldrig faar

En ven foruden kiærlighed
Den ligner jeg kun ved
Et træ Som bær blomster
og jngen frugter bær
Den er ey værd at ælske
og holde for en ven
Som ælsker en anden
og glemmer mig igien

2. Dine Sortte brune Øyne
og Sukker Søde mund
26
Har Lagt paa mit hiertte,
en Byrde Saa tung,
Jeg Seer det paa dine Øyne,
Du har en anden Kiær,
Kom hid min aller Kiæreste,
og Sig mig hvem det er

3. Torden og lynjld
den brænder ey Saa saart,
Som toe forened hiertter,
Naar de skal skilles ad,
Det ængstrer [sic] mit hiertte
det giør mig stor Harm
at jeg skal See min kiæreste
alt i en andens arm.

4. O naar du er Død,
og Lægges skal paa straa,
De Fauer unge Karle,
ved Siden af Dig staa,
Ja først ved din Kiste
og Siden ved din grav,
Saa Herunder hviler
Den jeg forælsket har.

<p rend="underlined">Ende

<delestrek/>

Tilhørende Gulbrand Gulbrandsen

27

<head>En Taksigelse Sang, For Den store be frielse af Havets nød.</head>
Melodie, Herren han er min hyrde god.

1. Ach Jammer nød og Klage skrig
I disse Tider høres,
for os Som bor Paa Jorderig,
fra alle kanter Spørges,
gud naadeligen See her till,
og Trøst vor arme bange Siel,
gud naadelig bønhøre.

2. O Jesu Christ guds kiære Søn,
du naadelig bøn hørte,
de folk Som boede i Tyboe Røn,
og dem til landet førte
Der de paa havet var i nød,
og bølgerne saa hastig brød,
af ynk dit hierte Rørtes.

3. Der du o kiære Jesu saa,
hvor de fra skibet Sloges,
udi det grumme hav saa blaa,
de da med Døden drogges,
men gud dem deres liv da gav
og friede dem fra havets grav,
gud være evig lovet.

4. Aprilij maaned skade brat,
den Ellefte vi skriver,
havet om morggenen stille og glat,
dog Snart forvirret bliver.
28
Ved forlis middags tiid saa brat,
ble<unclear reason="facs">v</unclear> havet bistert og uglat,
de ynkelig Sig der ved giver.

5. De Som paa havet Kommen var,
at Søge deres næring,
de Snarligen forandring faar,
Til angest og besværing
dem førte dødsens Tanker jnd,
fra Verden Slog de deeres Sind,
I deres nøds besværing.

6. De Raabte hielp Som hielpe kan,
hielp hielp o Jesu lille,
det staar allene I din haand,
om du os Redde vilde,
 du vest vi ey af nogen<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Retta av utg. frå</hi> ngen</note> magt,
til dig Jesu staar al vor agt,
vor bøn til dig vi stille.

7. En Onsdags morgen skeede det,
ieg Siiger her for Sande,
o Christen Siel det ey for giæt
den angest og den vaand<unclear reason="facs">e</unclear>
jeg kom og Selver paa den strand,
og Saae med øyne det for Sand,
den Jammer paa de strande.

8. Mit hierte der ved ynkelig,
af angest Sig mon Røre,
jeg bad o milde Jesu Rig,
han vilde mig bøn høre
jeg bad o Jesu Frelser mand,
Send dennem levendes til land,
det mone han og giøre.

29
9. De andre Som paa stranden løb,
med Jammers græde stæmme,
de Som til land det krybend krøb,
deres hierter var J klamme
med skrig og med klappen j haand,
af Jammer velted Sig j Sand
En hver sig monne gremme.

10. Jeg aldrig det forglemme kand,
j alle mine dage,
den ynk jeg saa ved havets strand,
jeg veed ey nok at klage,
hud Naadelig bevar enhver,
fra havets grumme stærke fær,
j alle deres dage

 11.<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Retta av utg. frå</hi> 12</note> Det var en ynk at høre paa,
de børnes Jammer stemme,
Til Jesum høyt de RaabTe saa,
han vilde dem ey glemme,
da jeg nu hørde deres skrig,
der ved mit hiertte yngelig,
af angest Sig mon gremme.

 12.<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Retta i hs. frå</hi> 13</note>En frugt Sommelig qvinde stod,
af angest hierte bange,
Thi hun gik da paa falden fod,
var reed at bølger mange,
hendes mand skulde qvæles saa,
gud vendte hendes angest da,
strax glæde mone fange.

13. Ach hierte vee og stor uroe,
Ach en bedrøvet ænke,
om hendes mand og brødre Toe,
det vilde hav skuld Sænke
30
Men gud skee evig Tak og priis
Som giorde det paa bedre viis,
og løste Sorgens lenke.

14. Paulus apostel det saa gik,
at skib J Sønder Sloges,
af bølgernes for Virret skik,
 Som stærklig der paa hugge<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Retta i hs. frå</hi> Sloges</note>,
det gik os andre lige saa,
vor<unclear reason="facs">e</unclear> skib maatte og j stykker gaa,
saa mone Sig havet bruge.

15. Paa ubegribelig maade stor,
vi frelst til Landet Komme,
at see i gien det Tørre Jord,
for medelst Jesum fromme,
de Takked gud var hierte glad
for han beviste dem sin naad
Friet dem fra døden grumme.

16. Disiplerne Som var i nød,
leed jld<unclear reason="facs">e</unclear> af hav bølger,
De sterkelig paa skibet brød,
at skibet af dem Dølges,
saa Raabte de til Jesum fast,
der paa stod Jesum op med hast,
og lagde stolte bølger.

17. Jonas og ud af skibet maa,
j havvet strax ud kastes,
ud i de grumme bølger blaa,
og syntes at antasstes,
men gud skikket en fisk Saa stor,
Som dog med ham 31Til landet for,
gud Sine ey forkastes.

18. Moses udi det lille skib,
Som var en beget kiste,
og flød i havet blant de Syv,
gud herren det vel viste,
gud førde barnet frisk til land
ved Faraonis Datter for Sand,
gud ham Sin magt her viste.

19. Gud naadelig bevarte vel,
paa Vandet otte Siæle,
Naa ieg siger her saa vel,
han mone dennem fiele,
gud var med dennem paa det vand,
Som deres Rette styremand,
og dem mon huuse og hæle.

20. Til Trøst ieg eder digter det,
Som skal paa havet fare,
jeg Teger jkke ud af mit,
men af guds ord det klare,
jeg Raader eder hierTelig,
j Tekker gud i himmerig,
for Sin be viste naade.

21. Heng ved eders Jesum hierttelig
Tak hannem for hans naade
for han hialp eder mægtelig,
af havets fare og vaade,
Sist vil han eder visselig,
op Tage Til Sit himerig,
ey ende faa de Dage.

--- ende ende ---

32
<head>4. Tvende Nye Viiser</head>
<head>Den første, en Sørgende Faders og Moders Klage Sang, over sin ældste og elskede Søns Død, Som blev bort Reven af de mest ond artede børne Kopper, j Sit 12<heva>te</heva> Aar, den 27<heva>de</heva> October, 1801, – Synges Som – Det hændte sig Iefta den geliads mand</head>

1. O græsselig Kopper Som Raser om kring,
j de Europæiske Egne,
hvor mangen kiær yngling for dødelig sting
hvor mange maa visne og blegne,
Umyndige Smaa,
af kopperne maa
J graven ned bukke og Signe.

2. Hvi ømme forældre har mistee en Søn,
ved skiebnen vi kalde ublide
En første fød yngling i ungdommen grøn,
den første vor hielp skulde blive,
det blev vores lod,
at Sme<unclear reason="facs">l</unclear>Te, j graad,
da han udi dødens kamp stridde.

3. I ungdommens favreste blomstrende Vaar,
vor yngling hen visned og blegned,
eller Retter at sige i livets for Aar,
vi saa ham for døden ned Segne
33Det giorde os vee,
j graven at see
den Som Sig Til godt havde Tegned.

4. Hvi misted en yngling Som Tegned Til dyd,
os skiæbnen saa haart hav/ver prøvet,
vi tabte en yngling, og Tabte vor fryd,
vort hierte er bleven bedrøvet,
han voxte i tugt
Som Tegned til frugt,
men døden os glæden berøvet.

5. Jo mere opdragelsens vigtige held,
har ligget forældre paa hierte,
jo mere de Sørget for børnenes vel,
ved ord og Exempel dem lærte
Des haardere stød,
Saa tidligen død,
Des haardere vil det dem Smærte

6. Jo mer Cultiveret forældres forstand,
jo mere opklaret den bliver,
jo mere udvikler den Kundskaben Sand,
at ynglinger gav/venlig kan blive,
til nytte og lys
I private huus,
for staten og landet tillige.

7. Naar haabe fult barn ned Sænkes i grav,
hvad under for/Ældre maa græde
34
For klaret <del rend="overstrike">den</del> da skal
gud evigheds lov Sang ud qvæde.

Ende –

----------------

<head>5. Den anden.</head>
<head>En betragtning over sit syndige levned Og sin afsked fra verden.</head>
Melodie, Naar min Tid og stund,–

1. Al verden er be dragelig,
naar jeg Seer lidt til bage,
her høres jmmer Suk og vee,
j disse onde dage,
vi kiedes Ved at leve her,
gud give os et bedre stæd,
for uden suk og klage.

2. O gud viis mig din vej at gaa,
lær mig din vej at kiende,
og skye alt kiødets ond attraa,
mig daglig om vende,
og Rense hiertes onde ukrud,
min Neste elske og med lyst,
ved muelig fliid ham Tiene.

3. Min ungdoms lyst og daarlighed,
forlad mig gud jeg beder,
afvend fra mig at farlighed,
hvor jeg j verden Svever,
at ieg kan vandre frisk og frie,
fra ont Selskab bevare mig,
fra morder had og vrede.

----- --- -----
Gulbrand Gulbrandsen Moen.
---------------

35
4. I Synden ieg unfanget er,
af syndig Sæd jeg er fødet,
j synden har ieg vandret frem
J Tredive Aas saa levet,
Ach herre, straf du jkke mig,
Som ieg for Tienet har hos dig,
da staar min Siel i fare

5. Skal ieg og leve her endnu,
j nogle Aar og Dage,
saa herre Red og frels Mig du,
din Engler mig bevare.
jeg her paa farlig stæder gaaer,
og Sattan alle vegne staaer,
j vejen med Sin Snare.

6. Op vek mig nu o Jesu Sød,
at ieg mig kan be Tænke,
og afstaa synden for din død,
mig til dig Ret om vende,
at ieg paa Dommen kan be staae
med Sejer Palme glad frem gaae,
og evig glæde finde.

7. Her er saa mangen syndig Krop,
Som ondskab nok bedriver,
der hver en dag Som kommer op,
han andre kun be Sviger,
og Tænker lidet paa den Sag,
der falde skal paa domme dag
O vee! hvor vil det blive.

8. Da heder det gak bort fra mig,
du har Selv haft din villie,
for bandet er din Siel og liv,
du skal ey See 36 Mit Rige,
Thi naadens Dør den var op lukt,
men nu er den for dig til lukt,
med Sattan maa du blive.

9. Men der er naade for en hver,
Som ey fra gud vil vige,
men følger hans bud og lære,
dem vil han vist vejlede han siger,
Kommer Kommer her ieg er
din Fader, hav mig kiær,
jeg vil dig ey forglemme

10. O Søde gud og Fader blid,
du haver mig joe skabet,
din villie skee, jeg er joe din,
paa dig ieg mig forlader,
og styrk min Troe o Jesu sød,
giv mig til Sidst en Salig død,
og Evig hos dig blive.

11. O naadig og barmhierttig gud,
din Søn lod døden lide,
os arme syndere frelste ud,
fra Sattan og hans Rige,
vær glad min Siel frygt jkke meer,
hos hannem er din arvedeel,
naar du kun giør hans villie.

12. Giv Kongen Sundhed Sejer god,
hans Rige vel bevare,
fra Pæstilens og hungers nød,
fra dyr Tiid os bevare
lad al hans Krigs magt mandig staa
om nogen vil paa landet Slaa
lad os da Sejer vinde.

37
13. Gud hielp en hver Som Trenger her,
og efter brødet leder,
de Som med Kors be klemte er,
o jesu milde Fader,
hør deres suk og vee mods Taar,
for barme dig o fader vor,
og naadig os bøn høre.

14. Naar døden kommer og Trænger paa,
jeg skal af verden fare,
da naadens Dør ieg banker paa,
ach lad den for mig aaben staa,
ieg giver mig j Jesu haand,
befaller ham min Siel og aand,
saa er min nød forsvunden

15. Sørg Slægt og venner ey for mig,
naar mulden mig bedækker,
Sorg og uroe ey Rører mig,
min Jesus mig opvækker
giv at vi kunde Samles der,
hvor jngen Sorg og Smertte er,
men evig fryd og glæde.

16. Forældre Slægt og venner med,
j Tak for mig skal have,
ieg Reiser nu fra eder hen,
og kommer ey tilbage,
vi Sees aldrig mere her,
men i skal komme til mig der,
naar gud det mon behage.

17. Da beder ieg verden farvel,
jeg kan ey meere Tale,
og beder alle en og hver
de flittig gud paa kalde,
han skienker os en glæde stor,
og leder os i Engle Chor,
halleluja at siunge.

----- ENde. -----

38

<head>6. En skiøn Vise.</head>

1. Min ungdoms lyst bort gangen er
af en uventet Sorg
den Tid jeg skuld florere her
blev bortte Som paa borg
enskiønt min Faders arv gaar bort,
Som det Egyptes guld
om saadant ved ieg ufor kort
min gud giør lodden fuld.

2. Vel er ieg Faders ældste Søn
og som hans støde stav,
en yngre dog af Samme kiøn,
er til Som gud ham gav,
Anneas lydig Som han var,
da Troja stod j glød,
Sin Fader han paa Ryggen bar,
udi saa stor en nød.

3. Forældre kiær og Sødskende,
Samt andre i min Slægt,
betænk at det Som mig er sket,
er andre til Respekt,
betænk det er en skyldighed,
og mig en paalagt pligt,
om ieg end krøb bag ovnen ned,
var Kongen Tient med Sligt.

39
4. Nu maa ieg Lage Reisen fort,
fra Faders huus og hiem,
de Som af mig blir efterlat,
o gud velsigne dem,
min skiæbne bliver Som gud vil,
og Som ieg skikker mig,
ieg lever dog i haabet stil,
og er fornøyelig.

5. Dog borte ikke hiemme er,
hvordan det end vil gaa,
det maa bekiende en og hver,
Som noget kan for staa,
Da loth var fremmet j et land,
blev ham lagt plager Paa,
alt blod er Tykker en Som vand,
det hver bekiende maa.

6. Hvad var aarsagen til din nød,
Som guds folk lide maa,
for du var ey i landet fød,
blev dem lagt Plager paa,
Dog det Egyptisk plageri
end møder mig Som dem,
en Addad var for byrden fri,
dog længtes Trolig hiem.

7. Alt det hvor med ieg kan bestaa,
er troe op Rightighed,
guds frygt mit fælt skrit blive maa,
med Tapper lydighed,
jeg forestiller mig den mand,
Som drog fra Joppe ud.
40
Han vilde Reise langt af land
og Rømme fra sin gud.

8. Velsignede til liv og Siel,
O gud din Salvede,
o lad det og gaae Kongen vel,
Til hver for fremmed se,
velsigne o gud hver Patriot,
Til Krigs og lære stand,
hver Rig og fattig under saat,
vei ledet ved din haand.

9. Ind Summa alle en og hver,
ieg Ønsker herrend fred,
gud med sin Naade hos os vær,
velsigne du vort Sveed,
velsigne du vort arbeid saa
at det til føyer brød
gid liv og Sundhed følge maa,
jnd til en Salig død.

10. Jeg der med lægger mine ben,
naar gud be hage maae,
lad dem Som leve Til Caton,
til banen dane saa,
at om min Jordisk fødsels Ræt,
med Esaus gaaer ud,
den bliver Evig ey for giet,
naar ieg blier fast hos gud.

 ----- Ende -----

---------------
 Tilhørende Gulbrand Gulbrandsen Moen
 ---------------

41
 <head>7. En Nye Viise.</head>
 <head>Om en hedensk Konge Datter som gik j sin faders have at plukke blomster, hvor over hun falt udi stor for undring for di at disse blomster vare saa deilig af jntet skabte, og begiærede i sit hierte at kiende den mester som disse blomster af jntet kunde frem føre, hvilket og skede, thi om Natten som hun laa og Sov udi sit kongelige kammer, aaben baredes en Engel for hende, som under viste hende, udi en drøm om den herre Jesum, og den himmelske herlighed, hvilket hun troede, og da hun vaagnede, Reiste hun fra sin Faders herlighed hen i fremmede lande, og lod sig under vise i den Christelige troe, levede skikkelig og døde salig, som visen videre for melder. Kan synges som Jeg veed et evigt himmerig.</head>

v"v"v"v"v

42

1. En hedensk Konge Datter bold,
stod op en morgen stunde,
at Plukke blomster mange fold,
udi de grønne lunde.

2. Hun grundet paa de blomster smaa
begyndte sig at Kiære,
Kunde jeg den mester faa,
jeg vilde hannem ære.

3. Han er for vist en mester bold,
en stor og gunstig herre,
som disse blomster mange fold,
af jntet kan frem føre.

4. Den mester er mig af hiertet tro
og ønsked ham at kiende,
for lade vil jeg min Faders boe,
og mig Til hannem vende.

5. Hun vendte sig da hiem i gien,
j Same troe og tanker,
og sagde havde jeg din ven,
hvor jeg de blomster Sanker.

6. Det hendte sig om minnats tid,
da hun mon sødest hvile,
en eng/gel baade mild og blid,
til hende mone Jile.

43
7. Han sagde konge datter blid,
stat op J denne stunde,
og følg nu med i denne tid,
udi min faders lunde.

8. Thi du i dag har ønsket dig,
at kiende denne herre,
som disse blomster frydelig,
af Jorden lader bære.

9. Hun stod strax op i samme stund
fuld glad udi sit hierte,
be kiente frit ud med sin mund,
nu vigte bort min smærte.

10. Før ieg den mester faar at see,
som ieg vil gierne Prise,
jeg følger med det skal strax skee,
vil du mig hannem vise.

11. Hun neied for den engel fin,
med Dyb ærbødig tale,
ak gid den mester var dog min,
jeg vil mig ham befalle.

12. Sig mig nu smukke unge dreng
hvor fra er du dog kommen
mens du her findes fore min seng
din tale har jeg fornommen.

44
13. Du er en skiøn og velskabt mand,
for underlig uden lige,
hvis lige ikke findes kan,
udi min Faders Rige.

14. For din skyld er jeg kommen hid.
Du skal den mester ære,
hvis under værk, du saa med flid,
Paa blomsterne at være.

15. Ledsager du mig did min ven,
med dig saa vil jeg gange,
bort fra mit faders afgud hen,
til dine hiem og lande.

16. Min ven om du har lyst at gaa,
udi min Faders Rige,
al værdens Pragt skal du for smaa,
og fra din vantroe vige.

17. Min Faders af guds dyrkeri,
jeg gierne vil for lade,
den vellyst verden skienker i,
vil ieg af hiertet hade.

18. Der paa tog hende ved sin haand
af stæd han mone Jle,
langt bort fra hendes Faders land,
til glæde fryd og hvile.

45
19. Hun fulgte ham med lyst og fryd
af glæde som sig tede,
og giorde Spørgsmaal samme tid,
hvad hans Navn mone hede.

20. Mit Navn det er for underligt,
kan jeg med sandhed sige,
jeg har det havt Evindelig,
udi mit Faders Rige.

21. Vil du mig tiene af hiertens grund,
i stadig troe med ære,
mit Navn jeg siger i denne stund,
<del rend="overstrike">jeg</del> det mone Jesus være.

22. Hun spurgte ham end yder meer,
sig mig hvo er din Fader,
mens du saa deilig skabning er,
ieg aldrig dig for lader.

23. Min Fader er den Rigeste,
al Jorderig mone han eje,
kun faa ud af din slægt vi saa,
der vand/drer paa hans veje.

24. Himmel og Jord og helvedsmagt,
maa hannem lydig være,
mang/foldig Tusind engle vagt,
opvarte ham til ære.

46
25. Er da din Fader saa Rig en mand
af vilkaar stand og ærne,
end beder jeg du og for sandt,
din moder vilde Nevne.

26. Min Mider er en Jomfru Reen,
af Konge blod og stamme,
som fødde mig for uden menn,
blev dog som før den samme.

27. Blev dog din moder en Jomfru skiær,
stor under uden lige,
sig mig Paa denne Reise fær,
til standen af dit Rige.

28. Udi min faders Rige er,
bestand/dig fred og glæde,
thi verdens modgang og besvær,
maa der ey fæste sæde.

29. Min Kiæreste og ven saa fin,
der hen bær jeg stor lengsel,
hielp mig fra denne verdens Pin,
og afguds dyrke fængsel.

30. Vil du mig tiene af hiertens grund,
og mine bud adlyde,
saa skal du udi allen stund,
min Faders glæde nyde.

47
31. Hun sagde ja og fulgte med,
jeg vil dit ord til stæde,
thi jeg udi mit hiertes stæd,
alt føler denne glæde.

32. Er du i troen kommen did
som hiertet dig kan sige,
da bliv kun her en liden tid,
mens jeg gaar til mit Rige.

33. Der vil jeg dig berede stæd,
hvor du skal hos mig være,
i varig glæde fryd og fred,
til evig tid og ære.

34. I samme tid hun vaagnede,
om anden morgen blide,
og tengte Paa det som var skedt,
den drøm var uden lige.

35. Hun afsked fra sin Fader tog
fra hedensk herre dømme,
langt hen til fremmed lande drog,
og mone ey for sømme.

36. At skikke bud til lærde mænd,
som hende kunde vise,
hvordan hun skulde kiende den
som hendes drøm ud viste.

48
37. Hun lod dem under vise sig,
i kunskab og i lære,
og troede foruden svig,
tre enig gud at være.

38. Hun antog daab og Christendom
gudfrygtigt levnet førde,
og var i alle maader from,
som Christeligt mon være.

39. Om sider døde hun da hen,
i en god alders maade,
nu er hun hos sin siæle ven,
op tagen i guds naade.

<p rend="underlined">Ende
//-//-//

<head>8. Jeg haver lært i hvor det gaaer altid at lade mig nøye.</head>

1. Jeg er for nøyet med guds villie,
jeg ved han vil mig altid vel,
mig jngen Ting fra ham skal skille,
af ganske hierte sin og siel,
jeg elsker hannem og hans bud,
og er for nøyet j min gud.

2. Jeg er for nøyet med guds naade
hvordan det mig i verden gaar,
jeg lader gud for alting Raade,
han enn alle ting formaaer,
han best min sag kan føre ud,
jeg er fornøyet med min gud.

49
3. Jeg er for nøyet med hvad lykke,
som mig min gud vil skikke til,
gaar al ting mig ey efter tykke,
jeg dog fornøyet være vil,
jeg ved gud deler lykken ud,
jeg er fornøyet i min gud.

4. Jeg er for nøyet udi glæde,
jeg ærer gud med lov og sang,
som altid er hos mig til stæde,
og styrer mine føders gang,
hvor jeg skal gaa jnd eller ud
Jeg er for nøyet i min gud.

5. Jeg er for nøyet udi sorgen,
skal jeg i aften saa med graad,
jeg kan nok høste glad i morgen,
og jeg faar Trøst og gode Raad,
saa kan jeg atter bryde ud,
ieg er for nøyet i min gud.

6. Jeg er for nøyet naar jeg haver,
i herrens frygt mit daglig brød,
ieg Takker gud for sine gaver,
og til den arme i hans nød,
jeg villig deler noget ud,
og er for nøyet i min gud.

7. Jeg er for nøyet naar ieg trenger
at bede andre folk om brød,
naar Jngen mig vil give lenger,
ieg lider dog slet Jngen nød,
gud selv mit ophold deler ud,
ieg er for nøyet J min gud.

50
8. Jeg er fornøyet med de klæder,
som gud har skikket til min stand,
jeg spørger ey om moders sæder,
som hæntes langt fra andre land,
skiønt ieg ey ejede en Klud,
jeg dog for nøyed var i gud.

9. Jeg er for nøyet udi <del rend="overstrike">glæde,</del> ære,
dog ey hofmoder mig der af,
min daglig Tanke det skal være,
ieg lægged snarlig i min grav,
saa dør al verdens vanskab ud,
ieg er fornøyet i min gud.

10. Jeg er for nøyet i vanære,
min Jesus er mig ære nok,
han maatte selv van/æret være,
af denne verdens onde flok,
blev ieg skiønt værdens skumpel skud,
jeg dog for nøyd var i gud.

11. Jeg er for nøyed udi trængsel,
lad trenge, hvo der kan og vil,
ieg slipper snart af dette fængsel,
det bliver ikke længe til,
gud føre mig af snaren ud
jeg er for nøyed med min gud.

12. Jeg er for nøyed udi fare,
naar ieg ulykken for mig seer,
jeg beder gud vil mig bevare,
at ikke noget ondt mig skeer,
tros al ulykkes Pile skud,
ieg er for nøyet i min gud.

51
13. Jeg er for nøyed naar ieg Plages
af Sygdom eller anden nød,
skal ieg af løgnere anklages,
og lide mang ære stød
jeg gaar dets mer af verden ud,
og er for nøyed med min gud.

14. Jeg er fornøyed naar ieg bliver,
forfulgt for uden Ret og siel,
min sorg jeg gud i hender giver,
ieg ved han dømmer Ret og vel,
ved ham min Ret skal føres ud,
jeg er for nøyed j min gud.

15. Jeg er for nøyed naar ieg hades,
af verdens onde menesker,
ieg ved ieg ey af gud for lades,
der for har værden mig ey kier,
lad verdens venskab [sic] frit døe ud,
ieg er for nøyet i min gud.

16. Jeg er for nøyed naar ieg lider,
ad skillig vider værdighed,
min tid Tolmodelig ieg slider,
den herre gud som alting ved,
han styrker mig at holde ud,
ieg er for nøyet i min gud.

17. Jeg er for nøyed med mit hiertte,
fordi ieg ved ieg Paa ham troer,
ieg frygter ey for nogen smerte,
thi Christus som i hiertet bor,
han driver frygten ganske ud,
ieg er for noyet i min gud.

52
18. Jeg er for nøyed hvor ieg vandrer,
gud haver selv beredt min vei,
om verden Sig en tidt for andrer,
saa dog for andres herren ey,
han leder mig af verden ud,
ieg er for nøyet i min gud.

19. Jeg er for nøyed alle tider,
dog stedse sorg for synden bær,
og mod mit kiød alvorlig strider,
at dæm/Pe legemets begiær,
gud slæt min Synd og onskab ud,
ieg da for nøyet er i gud.

20. Jeg er for nøyet jnd til døden,
ieg ved den gud mig livet gav,
han fører mig selv ud af nøden,
naar jeg skal lægges i min grav,
thi gaar jeg glad af verden ud,
og er for nøyet i min gud.

21. Jeg er for nøyet udi døden,
lad legemet kun Raadne hen,
min siel er ganske ufor trøden,
udi guds haand i himmelen,
hvor fra den ey skal Reise ud,
thi ieg for nøyet er i gud

22. Jeg er for nøyet efter døden,
naar Jesus selv mig vækker op,
med ære bliver ieg ind bøden,
i himelen med siel og krop,
som en fuld kommen Christi Brud,
ieg da for nøyet er i gud.

ende --

53

<head>9. Pigernes aften Sang</head>

1. Himmel ak See min Elende,
giør min plage Snart til ende,
før den faar mig i min grav,
du best ved min nød og vaande,
Som er stor og over maade
løs mig himmel dog der af.

2. Fattig pige jeg haart trænger,
kan Slet ikke tøve længer,
før du mig beskiær en mand,
længe nok har jeg nu baaret,
paa min møedom ubeskaaret,
jngen dog bekomme kan.

3. Jeg Slet jntet der til bryder,
men mig Selv saa got Som byder,
frem til mangen unger Svend,
jhvor til mit hiertte Sukker,
 naar monsieur<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Retta av utg. frå</hi> moesiet</note> sig for mig bukker,
ak gud ieg nu havde den.

4. Du ved joe hvert Suk mit hiertte,
gyder ud med største Smærtte,
før ieg ey bekomme kan
det mig ligger mest paa Sinde,
mand, mand, mand hvor skal jeg finde,
den mig føer i Ægtestand.

5. Der er intet Som mig fattes,
hvor af fruentimret skattes,
ieg er joe for standig nok
dydig deilig og udkaaren,
tugtig ærlig ægtebaaren
Spinder Ret vel paa en Rok.

54

6. Rosen kinder store Øyne,
Axeltaft og Silke trøye,
Pandetoppes taarne Spiir,
Pudred lokker Sæbed hænder
glimrend pande Smukke tænder
hoved hængel kniplings Siir.

7. Guld om halsen Sølv paa foden,
har jeg jo alt efter Moden,
 Snørliv Smukt og patte<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Retta av utg. frå</hi> pakke</note> klud,
 Slæb ved Mantop<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Retta av utg. frå</hi> Mantov</note> kniplings Særke,
For klæer har jeg nye og stærke,
kan dog ikke blive Brud.

8. Fingrene har jeg beringet,
kan dog ikke Faa betinget,
den sSom giør mig mest uro,
 jeg kan Sye og vel baldyre<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Retta av utg. frå</hi> bardyre</note>,
men den Som min lyst skal styre,
vil mig ikke blive troe.

9. Mine yndig Sinde Fagter,
konstig danse Efter tagter,
Klingrend Sang og Søde ord
kan joe vel et hiertte Saare,
dog vil jngen mig ud kaare,
til at leve med paa Jord.

10. Blaa og hvide Silkestrømper,
har jeg dog en hver Sig krømper
Tør knap see min hose baand,
skiønt de er af guld og Silke,
jngen dog ved dem vil pilke,
eller Røre ved min haand.

55
11. Jeg min mund i lave Sætter
øynene i veiret lætter,
Rask paa Foden Som en Raa,
Tøfler Smækker Fryndser Slæber
jeg til Brude Sengen stræber,
kan dog ey mit Ønske naa.

12. Andre seer jeg givt at blive,
 dem ieg jkke ved at Snive<note type="criticalApp">at Snive] <hi rend="italic">Retta av utg. frå</hi> en Sive</note>,
agter mangen Sløye mær,
mangen hove, mangen taske,
Som ey nær mod mig kan braske,
bliver givt mens jeg gaar her.

13. Medens ieg har været pige
har jeg Samlet, tør jeg Sige,
hvad en kone have bør,
kindler, kar, og brødepander
stobe bægre tudekander,
og hvad mere der til hør.

14. Flade brede dybe Fade,
store stager Lyse plade,
potter, pander Støb og stik
Samt Talerkerne og andet,
af got Tin Som ey er blandet,
koste Salt kar, skeer og brik.

15. Glas ud af krystal det klare,
Som er skaarne meget Rare,
Stande paa mit tabulet,
Ege kister vel bebundet
der i ligger garnet vundet,
Hundred Pund udi et net.

56
16. Bolsters dyner hvergarns Puder
drejel vævet udi Ruder,
Læred fint som kammerdug,
 Taftes<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Retta av utg. frå</hi> Tastes</note> omhæng Fryndser kapper,
stoffes kiol med Silke knapper
Ligger der alt til mit brug.

17. Vuggen hat jeg og tilrede,
om mit Bryllup hastig skede,
Børne skoe Ret stor og smaa,
Svøb og list ja baand og strimle,
Snipper hatter om mig vrimle,
Sig mig hvad der fattes saa

18. I mit lille skrin paa bunden,
Ligger grunkerne jndvunden,
i en klud hvo Som dem faar,
han skal sig vel Lade nøye,
om Sig lykken Saa vil Føye,
at jeg ey For længe gaar.

19. Milde himmel Send en beiler,
thi mig ganske jntet Feiler,
Som han skal Faa anke til,
hielp mig hielp mig usle pige,
aldrig ieg den nei skal Sige,
Som Sig først tilbyde vil

26. Saa vil jeg dig flittig prise,
og min skyldig tak bevise,
om ieg maa mit ønske naa,
o hvor skal min mund og tunge,
altid glæde viser Siunge
naar jeg hos en mand Faar Roe

ENde

57

<head>10. En Nye vise.</head>
den ugudelige.

1. Broder hvi est du saa mut,
har der nogen mod dig brut,
drik og dansen Røre,
lystig vær i saadant lag,
i morgen har vi og en dag
hvad skal vi andet giøre.

2. den gudfrygtige.
Ey hvad est du underlig,
kan du dog ey besinde dig,
døden snart kan komme,
ja vel og i denne Nat,
saa maa du ham følge brat,
kan det dig da fremme.

3. den ugudelige.
Tænker du paa døden nu,
om en snes aar heller tu,
tal saa om det gilde,
vil du drikke lad glasset gaa,
vilt du ikke sæt dig i vraa,
hellig morten lille.

4. den gudfrygtige.
Rædes du da ey for gud,
fryg/Ter du ey for hans bud,
han sit vee ud Raaber,
over stærke kiæm/Per slig,
vinen drikker Jdelig
helved ad dem gaber.

58
5. Tanker Rider taldfri om,
lad nok glaset blive tom,
tænk det er en skaale,
tid nok er at side i vraa,
naar mit skiæg det bliver graa,
Du der for ey dvale.

6. Broder tænk dig noget om,
naar guds søn vil holde dom,
skal hver Regenskab giøre,
for hvert et unyttigt ord,
han har talt Paa denne Jord,
alle skal det giøre.

7. Er du værtten eller giæst,
er du degn eller Præst,
har du nær ud Pladret,
sid og Prædik mens du vil,
ieg vil drikke en anden til,
nok har jeg hørt sladder.

8. Vi skuld gud blive vred,
<add place="above">der</add> for at vi ver dag fulde gaa,
vi det selv betale,
øll og vin er bedre en van,
ieg skal drikke mens jeg kan,
J hvor høyt du galer.

59
9. Hvad kan være bedre til,
drik og danse mens man vil,
slaa en liden svinke,
gaa til sæng og lægge sig,
tag med sig saa lystelig,
en vakker kiselinke.

10. Har du ey i kirken hørt,
Præst/sten mange sind om Rørt,
lønen de maa vente,
som skiør levnet bruge her,
straffen han vist hos sig bær,
dog hun mon for lente.

11. Saadan lyder herrens ord,
den sit levnet føer i hoer,
jngen deel skal hende,
jblant hans udvalde kiær,
men hans deel J Pølen er,
evig der at brænde

12. Hør man nu at du est gal,
skulde ned til helved al,
hore[r]ie mon drive,
da skuld Præst og degn med,
ene kom ieg ey af stæd,
galt vil det da blive.

60
13. Jngen lunde er det saa,
see hvor David han fant paa,
mord til hor med smertte,
herren havde ham dog kier,
sagde han en man at være,
for sit eget hierte.

14. Hvad talde du om Davids synd
David stod af syndens synd,
giorde Ponitense,
vist han angret Synden slem,
gud ham sente straffen hiem,
Krig og Pæstilense

15. Lodts exempel merk og vel,
han sin Døtre skiente selv,
det var enda værre,
saadan fine gamle mænd,
skulde ned til helved send
det var jngen ære.

16. Lot hans synd du Rose vil
hans exempel tag dig til,
viin/nen var hans herre,
aldrig havd han syndet saa,
havd hans sind ey været ham fra,
lad dig paa mint være.

17. Gud er naadig visselig,
naar en synder bedrer sig,
synder at for/lade,
synderen vil han ey for <del rend="overstrike">smaa</del> 61Smaa,
Synden aldrig tænke paa
Ret af Jdel naade.

18. Glæde er i himmerig,
naar en synd der bedrer sig,
blant guds Engle Kiære,
giær der for som David from,
stat af synden tænk dig om,
herren giv sin ære.

19. Naar Du angrer synden din,
brug/ger aandelig medicin,
tænker gud at frygte,
saa vil herren elske Dig,
saa er du ham tækkelig
nyde Davids Rykte.

20. Drukken skab paa fører dig,
Siæl/lens skade viselig,
der paa mon Du grunde,
grove synder øver Du
Christi Pine at komme i hue
har du jngen stunde.

21. Mærk og vel Kier Broder min
vil du agte velfærdt din
Drik skal Du ey Prise,
Røde øyen kan du faa,
Rysten hender lige saa,
sind og sans for lise.

62
22. Armod tiener dig og nær,
naar Din Penge borte er,
ingen vil Dig afte,
skiøgen dig ey elsker meer,
den du elsker ad dig leer
Broder det betragte.

23. Ach hvad det bedrøver mig,
at jeg hører tale slig,
vane er ond at vænde,
haart vil blive paa at gaa,
skal ieg nu mit sind om slaa,
dette maa ieg bekiende

24. Herren jeg paa kalde vil,
han skal giøre sit der til,
ieg mig kan for andre,
og mit levnet skikke saa,
at ieg salig blive maa,
naar ieg hen skal vandre

25. Gud ske lov til evig tid,
at du kan besinde dig,
tak gud for Sin naade,
lev der efter Christelig,
lad ey verden daare dig,
gud din synd for lader.

Ende paa denne vise.

63

<head>11. En Smuk Viise.</head>

1. Jeg Reiser bort i herrens naven,
ske gud til ære og mig til gavn
jeg lyster nu at søge brød,
gud lad mig aldrig lide nød,
hvor jeg j verden kommer hen,
da hielp mig gud i himmelen.

2. Min hæst er Sadlet ieg maae ud
ledsage mig O store gud,
til Bergen ieg først Reise maa,
til skibs jeg Reise skal der fra,
ieg byder Farvel ieg byder en hver,
Far vel far vel i venner kiær.

3. Far vel Far vel min Fader kier
jeg dig velsigne vil i sær,
for hver en time dag og stund,
det ønsk/sker ieg af hiertens grund,
ja himmelens gud velsigne dig,
det altid ønskes skal af mig.

4. Ach Fader glem dog ikke mig,
Din Søn ieg Reiser bort fra dig,
maa skee vi ikke Samles meer,
i denne usle verden her,
himmelens gud belønne dig,
ind til vi blive engle liig.

64
5. Du stræbet har for brød for mig
der for skal gud velsigne Dig,
Du haver lert mig herrens ord,
Til ieg kom fram til herrens bord,
fra første moders knæ jeg Randt,
din Faders omhu ieg strax fandt.

6. Min Rætte moder døde hen,
<del rend="overstrike">ieg</del> jeg foster moder fik i gien
skal ieg nu lenger tie stil
betenk nu moder om du vil,
hvad løfte Du mig lovet har,
er vist for gud alt aaben bar.

7. Mit hierte er nu saa til Dig,
gud give Dit var saa til mig,
jeg bede vil til herren blid,
han hielper Dig J al Din tid,
himmelens gud vel/Signe Dig,
det altid ønskes skal af mig.

8. Far vel i kiære Sødskende,
og alle nær be Slegtede,
gud lad det altid gaa jær vel,
baade til legem, liv og Siel,
Ja Farvel alle og en hver
Far vel for ældre og venner kiær

65
9. Adiu Adiu i Jesu navn,
gud lade det blive til mit gavn,
jeg tager nu første Reisen fat,
og byder Tusinde god nat,
saa vel de store Som de smaa,
ja alle som Paa Slire gaae.

Ende.

<head>12.</head>

1. Gud er almægtig vis og stor,
saa Raabe alle himle,
saa Raaber luft og hav og Jord,
og alle dyr som vrimle,
i luft og hav i mark og skov
hans almakts og hans storheds lov,
høytidelig for kyndes.

2. Hist Dagens Konge skiøn og mild
fra øst til vester jler,
og i sin blide straalens jld,
til minste Plante Smiler,
den varmet vinter frosen jord,
og glæder hver Som paa den boer,
o stor er solens skaber.

3. Din stille tause nat en hver,
om herrens almakt minder,
da Tindrer Tusind stiærners hær,
og maanen yndig skiner,
o gud en hver som en gang saa,
det stiærne fulde himmel blaa,
din stor hed maa beundre.

66
4. O hvilket maistætisk syn,
naar mørke skyers torden,
og Red som skiønne lyn paa lyn,
for færder hele jorden,
Da tænker støvets ædle søn,
din Røst o store gud er skiøn,
selv naar den skræk ud breder.

5. Plas Regnens fart, og haglens mag<unclear reason="facs">t</unclear>
og stormens hele susen,
og havets Rædsel fulde pragt,
ved bølgens stærke brusen,
ja hele verden stemmer i,
den samme høytids Sang som vi,
stor er naturens herre.

6. O store gud for dig en hver,
maa ned i støvet falde,
beundre dine gierninger,
og ydmyg dig paa kalde,
gud herre du er ene stor,
 Du bævrer<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Retta av utg. frå</hi> bærrer</note> jorden ved dit ord
og styrer himlens hære.

7. Dig Priser dine menesker,
Du verdens store herre,
hvor mægtige beskyttere,
og vil bestandig være,
hvad skulde vi vel frygte nu
vor hielp vor trøst vor<add>t</add> alt er du
o store gud vor Fader,

Ende.

67
<head>13. En Smuk Viise</head>

1. O herre hør mig arme mand,
kom an jeg vil for tæle,
hvor fik min kone brænde viin
 j hele svale,<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Her manglar det kanskje noko?</hi></note>
hun tar de draabe vel saa fint,
det brende viin det brende viin

2. Om morgen naar hun op staar
Tolv skillingen maa springe
Saa snart hun af sit kammer gaar
de søde ord maa klinge
Pak flasken smuk i lommen din,
med brænde viin med brende viin.

3. At Fader det ey mærke maa
da stik det bort her udi,
jeg kiænder vel den gamle vraa,
i Sengen ved din Pude,
ieg skal forbedre lommen din,
hent brende vin, hent brende viin.

 68<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Denne sida er meir smussete i kantane enn dei andre.</hi></note>
4. Naar hun har faaet sin middags mad,
hun Raaber hierte maren,
ieg ved <del rend="overstrike">der</del> ey hvad der mig gaar ad,
ieg er saa jlde faren
det er som sten i maven min,
for brænde vin for brænde vin.

5. Naar Pengene ey strækker til,
hun Raaber tag min krukke
tag siort tag særk tag hvad du vil
thi tørsten maa ieg slukke,
ieg er saa tør i halsen min,
for brænde viin for brænde viin.

6. Løb maren tag du skillinger,
Du ved best hvad mig tiener,
sig at jeg selv ey hiemme er,
det er for gode venner.

ENde.

[fin krøllestrekline]

Denne Vise Bog tilhorrer mig
Gulbrand Gulbrandsen Moen. [litt krøllestrekline]

 69<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Eit beskrive blad er skore ut føre denne sida, men det er truleg gjort før det vart sett til nummer på visene.</hi></note>

<head>14. Lystig hed for Penge.</head>
<head>Eller, Bonden Rasmus Jæns frierie og Barsel bilde, Til stort Tids fordriv for fattede i Riim og synges under den melodie, Bonden han agter paa Tiden.</head>

frieriet.
Rasmus ønskes til lykke med Sin Nye Trøje af Morten Raan.

1. Til lykke Rasmus Jæn med din kofte,
skal vi begge mødes paa Tofte,
hvor vil du i Din Tanke, hen vanke,
mens Du er Pyntet saa,
Nye skoe og hoser Paa,
skind buxer og saa,
Nye kiortel Som er graa,
Sig mig hvad haver du J Sinde,
mens jeg dig saa pyntet skal finde.

 Rasmus Svarer.

2. Jeg Agter mig bejle at gange,
hvordan skal jeg Sagen anfange,
kan du mig jkke sige en Pige,
hvor jeg til med givt naaer,
Svin, øxne og faar,
høns og giæs til min gaard,
at hun aarle op staaer,
og vel veed sit arbejd at giøre,
Samt Rive, op binde og kiøre.

70
Morten Raae svarer.

3. Peer jæn har en Datter heder luse,
See til at du hende kan Pudse,
der kan du finde penge og Senge,
Som Vel opredte er,
med skiønne gaase fier,
kuns hende begier,
hun staar dig vel nær,
naar du kuns begynder at bejle,
mit anslag dig jkke skal feile.

Beileren Rasmus takker for god be skeed.

4. Tak Tak skal du have for din lære,
jgien jeg dig tiener med ære,
og hvis jeg Pigen nyder dig byder,
for umagen din,
en Tomarks daler fin,
den giem j dit skrin,
Til øl og brændevin,
hvor for du min skaal bør at drikke
og Siden mig ønske til lykke.

Rasmus jæn begynder at beile

5. God dag Peder jæn først bag øre,
han kløer sig ig siger vil i høre,
mit Erinde med ære skal være,
om jeg jær Spørge maa,
kan jeg vel luse faae
det er min attraa,
vil i svare her Paa,
jeg haver baade koren og Penge,
Samt heste og øxne i Enge.

71

Peer Jæns Svar til beileren

6. Kan du fæste en af vore gaare
og veed dine skatter at svare,
jeg mone dig for alle bifalde,
min datter skal du faa,
det kan du lide Paa,
hun kan Pløje og saae,
om Trang kræver paa,
mad koke, ja bryge og bage,
saa du skal paa hende ey klage.

Bejlerens svar til Peer jæn

7. Fem hundred daler har jeg i min kiste,
der af kan jeg lidet kuns miste,
jeg ved at Prutte, byde og yde,
min skat og Tribut,
naar den skal her ud,
Er jeg for exelut,
da blier jeg kaput,
jeg kiøbstæd manden ved og at pjne
med Penge for varene mine.

8. Min Rigdom og for mue jeg har Regnet,
jeg bedste gaard steder i Egnet,
hvad med givt skal jeg have, Til gave,
lad mig høre der paa
hvad medgivt jeg skal faa,
for Nøyer mig saa,
jeg mit ønske kan Naae,
for glemmer ey øxne og galte,
saa vil vi Slaa Samen vore Pialte.

72
Peer Jæns Svar til bejleren

9. For med gift tør du jkke Sørge,
om boehave tør du ey Spørge,
du skal ey heller trænge for Penge,
jeg lover paa min troe,
du skal faa j din boe,
en Koe og en Soe,
en gaas maa du Troe,
hvad mere en boe kan ud kræve,
der paa giver jeg dig min Næve.

Bejlerens Tale til Peer jæn,

10. Jeg Troer at i holder jær love,
der Paa vil jeg luse Troelove,
Kom hid, min lille Smukke og dukke,
min fæstens gave har
jeg til dig alt klar,
Sølvmaller som er Rar,
flætte baand til dit haar,
med knipling og liin til en hue,
skal du dig ud pynte Som en frue.

Luse Taler til Sin bejler

11. Skal jeg da din kiæreste være,
stor Tak kiære Rasmus for den ære,
jeg Vil dig og gierne fornøye og føye,
vil du kuns drive paa,
vi bryllup kan faa,
jeg kan ey lenge saa gaae
og vente der paa,
naar andre Piger det faa at høre,
de ville mig alle fixere.

73

Peer Jæn Svarer dem begge og befaller Sine karle at bede Til Bryllup

12. Lad mig kuns for Bryllups dagen Raade,
det skal eder gavne og baade
Sadler på mine karle, eders hæste, j giæste,
skal bede til den færd,
baade fiern og nær,
at de vil komme her,
til min Datters Bryllups færd,
Thi vil jeg paa Søndag det lave
at disse toe Bryllup skal have.

13. Lad mig see i kan tale ud af skiægge
og ved eders ord at belægge,
i høflig skal være med ære,
Smuk giøre Reverens,
og skikkelig Credens,
for Anna og Crestens,
Sofia Amarens,
Som alle skule brude Piger være,
min datter frem lede Til ære.

14. Vist Budskab, skal i og saa være,
Til alle vore venner og begiære,
at de Sig vil jnd finde gesvinde,
Brud og Brudgom følge med,
Til kirken af stæd,
strax efter skik og Sæd,
Til bage følge med,
og dennem den ære be vise
Et maaltid med dem her at Spise.

74
15. Til musikanten i og saa skal Age
og bede om han vil behage,
at møde til vort gilde og Spille,
Da er han min Ven,
Siig ham det fra Peer Jæn,
at han lystig os tien,
jnd til folk Reiser hiem,
da maa han sin afsked og tage,
og Takke vi ham for umage.

Musikanternes Svar paa bede Mandens Tale.

16. Eders hilsen vi alle fornemme,
fiol og bas vi ville op stemme,
for denem Som hige og sige,
med lengsel og attraa
at de godt øl kan faae,
det maa vi for staae,
der næst i dansen gaae.
Sligt maa øl og brænde viin volde
om de Sig lystig og brave skal holde,

17. For Sømmelse skal vi ey tage,
men skynde os til jer at Age,
med det første være til stæde, og glæde,
alle og enhver,
 af vester og nør<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Sic!</hi></note>,
Som jndfinde sig der,
og lystighed har kier,
at blæse dem en vel konst i øre,
Som de af Trompetten skal høre,

75
Skafferens Tale til de for Samlede Bryllups giæster,
18. See See jeg seer degnen friie lakke,
nu skal vi til kirken os pake
med Brude paret kiøre, at høre
Paa Brude vielsen,
Som bliver mæg/Tig min ven,
Peer haae og Peer Jæn,
skal følge Brudgommen,
der Efter de andre af gaare,
skal følge Toe og Toe i en skare.

Bryllups stadsen j almindelighed heel Til enden.
19. Blant dem Som i kirken skulle gange,
der fandtes ey synderlig mange,
Thi Nogle vilde <del rend="overstrike">gnie og bie,</del> bie og gnie,
som Sagde Broder Peer,
lad os kuns blive her,
j dene lystige færd,
Thi vi har øllet kier,
saa kan vi vore offer Penge Spare,
og dem til musikanterne for vare.

20. De som udi Kirken var kommen,
Toe skilling op tage af lommen,
vor Præst en offer gave skal have,
for Vielsen han giør,
for os som paa hør,
vi noget giemme bør
af de ord han fram før,
at vi der efter, kan om det Samme,
med Andre, over borde der om bramme.

76
21. Fra kirken til Bryllups gaarden lakke,
Brud og Brudgom, lykønske Som Takke,
skafferen Som hipped og Tripped,
musikanter ser ud,
Nu kommer vor Brud,
Peer haan og Peer Knud,
vær velkommen her ud,
for i Brudeparet giøre den ære,
og eder for dennem be Svære.

22. Komplimenter kunde skafferen giøre,
da Præsten i gaarden mon kiøre,
musikanter, værer Trøstig, Spil lystig,
vær heller jkke seen,
Til Trompetter jeg meen,
Toe skilling j for tien,
hvor Præsten kommer frem,
som Ret Exelut mone være
han tør <del rend="overstrike">vel</del> jær vel noget for ære,

23. Der paa de til bords signed sætte,
dog Rangen de jkke for giætte,
først skal Præsten være med ære,
der Næst og Brudgommen,
Jæp saae og Rasmus Pæn,
morten, Niels og Knud jæn,
mads, Ole Peer og kræn,
Saa og da sig sort mone klæde,
de finge det øverste Sæde.

77
24. Morten Raan, som her skaffer mon være,
mon dennem vin suppen jnd bære,
hans kone Maren mægtig og Prægtig,
bar stegen frem paa fad,
Som giorde Bonden glad,
naar han saa den skiønne Mad,
frem bære udi udi Rad
Sin Kniv han begyndte at Drage
og agtede de Retter at Smage.

25. Hver tog nu sin skee udi Næve,
og alle vil viin Suppen prøve,
ey lenge man nu Sale for hale,
men Række saa til fads,
Knud jæn og vor Mads,
Tør vel gribe til et glas,
og drikke til pas,
jmedens Musikan/Terne op Spiller,
saa dennem nu hiertet Ret kriller.

26. Med længsel de alle mon haste,
at de kunne stegen antaste,
den vide at be Rømme, og dømme,
den gaas var Ret god,
Som i os fæste Rod,
har den giort os i mod,
da giorde den nu bod,
om Sligt ved de artig at bramme,
god Taar faar du da paa det Samme.

78
27. Der næst holdte de gode miner,
Til Suppen kom frem med Rosiner,
hvor om, de jkke lenge skal Trænge,
men hastig skyndte sig,
Som Soldattere i krig,
saa mange høre mig,
fleer til falde ey Dig,
Peer Raan Drik nu hid, jeg mon Tørste,
nu skal vi have fat paa fleske børste.

28. Musikanterne lystig op spille,
hvor af Ole jæn veed at Smile,
Til glaset han Sniger og siger,
god Taar spille mand,
j skal drikke en gang,
giver agt paa denne klang,
Toe efter denne Sang,
Som Peer jæn for eder mon qvæde,
Naar han udi dansen vil Træde.

29. Fleske bøsten de glade Annamme,
om Sennop de Raabe og bramme,
skiøndt den i Næsen bider og slider
det skiøtte de ey om,
men karet giøre tom,
Morten Raan, vor skaffer kom,
og skaf paa Bordet Rum,
at vi kunde være fixe og Nette,
og fisken paa Bordet fram sætte.

79
30. Ved fisken de vidste sig at bruge,
den artig at pille og luge,
saa Rinder dem j Sinde at minde,
skienkeren om det
Brænde viin ey forgiet,
fisken kræver det,
ellers skeer os uret,
her er jeg, Sagde skienkeren med ære,
skal jeg Eder Brænde viin frem bære.

31. Nu have vi fyldet vor Krave,
der paa kan Tobakken vel Smage,
de begyndte nu at Røge og Smøge,
Tyk Smal og lang,
Sort Tobak udi Trang,
Ryges og vel engang,
af en Pibe Som Er lang,
som skienkeren paa Bordet Mon bære,
for Præsten han giorde den ære.

32. Den sidste Ret, osten og Kage,
Til Slutning de alle skulde Tage,
Musikanterne jkke for giætte at sætte,
paa bordet over alt,
en Talerken med Salt,
om Pungen det gialdt,
hvor af Penge blev Talt,
som gaves af alle Tillige
j Spille mandens basse og gige.

80
33. Paa Slig udgivt nogle sig betænkte,
det Somme i hiertet Ret Krænkte,
skal Spille manden have en gave,
da gaar jeg min vej,
en anden svarer Nej,
jeg gav for mey og dey,
en skilling for os trey,
der efter de Kagen om deele,
og drak nu Ret dygtig Til Pæle.

34. Et stykke ost og Kage med rette,
af Bordet til maren vi Sætte,
som hun for Sin umage maa tage,
Morten Raan førde ord,
stod for Præstens Bord,
Takked dem for i fior,
og for den ære stor,
Som de Brudeparet mone be viise,
i det de med denem Vil Spise.

35. Morten Raan stemmed op med sin Tunge,
lod høre sin Røst i at siunge,
der næst hans kone Maren og Karen,
Morten Niels og Knud jæn,
meget artig Sammen stem,
liden Kirsten Siunger pæn,
som tien hos Mads jæn
hun kan saa mægtig qvintelere
og Salmerne vel Malodere.

81
36. Efterdi at nu tiden frem lakked,
Morten Raan, som var skaffer aftakked
Brud og Brudgom Tak eder sige, Tillige
langt need af Rad,
for i holth eder glad,
med Disse Retter Mad,
hvad for Sømt er i fad,
det ville vi i ølet oprette,
Tobak og Piber der hos fram Sætte.

37. Morten Raan først med Bruden mon Danse,
hvor efter luse let laar da Svandse,
Brudgommen med ære skal være,
den som følger næst,
han sidst haver fæst,
i dands til sin giæst
Springer Som hun kan bedst,
der Næst hende Rekomandere,
Truls ladfogd, og andre fleere.

38. Truls ladfogd begyndte at Springe,
hans Sporer saa kostelig klinge,
for dandse Penge Sørger og Spørger,
hvad koster dandse spil,
maa jeg give, hvad jeg vil,
der paa stod han til,
lured hvad de svare Vil,
j skal mig med Spillet ey fixere,
Naar jeg exelut mon Spendere.

82
39. Ti Tolv fiorten dandse eller fleere
Tør han for en skilling vel begiære,
og vil de at spille op høre, bag øre,
kløer han sig og er træt,
min Pung bliver let,
det jkke for giæt,
toe skilling paa et bræt,
og otte er fløjne af Pungen,
hvor lidet jeg end har om Sprunget.

40. Præsten nu afsked mon tage,
denne Tummel han ey kan for drage,
musikan/Ter ham til ære sig Røre,
han byder dem farvel,
komme i til mig selv,
jeg giør Samme skiel,
j nyde skal En pæl,
af det bædste Øl og viin jeg kan finde,
for æren, om jeg det kan Minde.

41. Der efter sig disse lode høre,
hey lystig, nu Præsten bort kiøre,
paa en Suus vi Drikke, til hikke,
Knud Jæn, og Mads haan,
Peer Nils og steffen Raan,
Jørgen Jæn, og Søren Aan,
en og hver ærlig ærlig Mand,
vi alle vil lystig qvintelere
og hver med sin Tone Malodere.

83
42. Saa Søled de langt ud paa Natten,
Til Vogte hensov under hatten,
Værtten Maa just jkke for tryde, at nyde,
om Morgenen alt det,
steffen Raan havde ædt,
fyldt til næbbet er hans Ræt,
og gamle skik og Sæt,
det laer han sig jkke for Tryde,
at øllet Paa Bordet mon flyde.

43. Til Brude skienk de mone for ære,
En Tomarks daler, Somme lit mere,
og førend de hiem jle til hvile,
skal de have Ost og Brød,
et stykke flesk og kiød,
at bede med j nød,
om Rejsen det bød,
deres Ansigter blussed Som lue,
saa alle for dem maatte grue.

44. Fra Peer Jæn vi tage afskede,
Mis/Tænk, os dog jkke vi bede, din vrede,
af gaarde ikke vente, ey lente,
Bie lidt drik først en Pæl,
denne gik j et Svælg,
giør du mig Samme skiel,
Peer Jæn far nu vel,
om din vej Paa vor leed mone falde,
du endelig Maa os Til Tale.

84
45. Musikanterne afsked vil Tage,
de faae Som her vare til bage,
frem sky<unclear reason="writing">dte</unclear> sig Tillige flux sige,
j Spilled jkke stort,
og vil nu alt gaae bort,
Vi komme joe til kort,
Som dand/Sed jkke stort,
Spiller op et ost og Brød fage,
hvis jkke fiolen skal knage.

46. Til Slutning vi Viisen nu ende,
og os til Musikanterne vende,
har deres gode dage, vel mage,
Som de hos Bonden faae,
naar de til Bryllup gaae,
den for Tienest de naa,
Ret godt kan for Slaa,
denne vise den Klarlig Kan sige,
Rasmus Jæns Bryllup havde ey lige.

<head>15. Barsel Gildet</head>
Rasmus Jæn beder her Til faddre
Spørgs maal Til Rasmus jæn

85
1. Hold hold Rasmus jæn lad os skue
Din Ræv fored fir skaarne hue,
dit Tørklæde med Ekker fuld kiekker,
Som du om halsen bær,
det sider heel nær,
hvad skal Du j for fær,
mens du saa Pyntet er,
Nye skoe, med blaa nebbede Remmer,
en Knortte Kiæp i haanden saa nemmer.

2. Siig os hvordan lider du hiemme,
saa lidt vi kuns til dig for nemme,
hvordan lider luse din frænke, vi tænke
at i for tørned er,
hvordan staar Til med jer,
siden Sidste Bryllups færd,
er Barselet ey nær,
os tykkes Du og luce ey nemme,
jmedens j Barselet glemme.

Rasmus jæn Svarer
3. Du tør mig med min hue et Spotte,
nu Slaar min luse sønder sin Potte,
der for skal jeg gesvinde hente qvinde,
fem og sex i tal,
som hende hielpe skal,
hist og her over Alt,
der for gaar jeg i vald,
veed jkke hvor først jeg skal bede,
At ungaae qvindernes vrede.

86
Rasmus jæn under vises
4. Kiere Rasmus jeg dig um vil lære,
hvor ledes du dig skal adbære,
først skal du være Rede at bede,
din kones bedste ven,
Mette, Kirsten, Maren,
Siden Jorde moderen,
Christense, og karen
&#x2013; og andre som du kunde vide
din kone Selv gierne mon lide.

Rasmus Takker.
5. Tak Tak, skal du have for din lære,
jeg gierne dig lydig vil være,
Thi Bonde fogdens Mette den jette,
er min luses gode ven,
degnens qvinde Maren,
Christense og Karen,
min Kone gierne tien,
og Jordmoderen giver jeg Penge,
saa tøver hun at hielpe ey lenge.

Rasmus jæns klage.
6. Hille hille fire fem og haare,
nu staar mig det første Pus fore,
Min Kone fik en Datter jeg skatter
mig nu lykkelig,
siger jeg uden svig,
Kan du ey lære mig,
hvordan jeg skikkelig,
skal qvinder og faddere bede,
min Datter til daaben at lede

87
Rasmus jæn under vises
7. Din lærdom vil jeg dig og yde,
Præstens Kone, du fremmest maa byde,
at hun giør dig den ære at bære,
Til Kirken Barnet hen,
bed huus hol dersken,
Paa herre gaarden,
hun over daaben,
din datter vil holde, Jomfruen
skal du bede holde Christen huen.

8. A[ns]tandsfaddre dusse du beder,
de giæveste der til op leder,
den første, du giør ære, skal være,
Ride fogden Clemen,
og siden ladfogden,
en laqvei, paa gaarden tien,
der næst mølleren,
Til Slutning af de giæveste og milde,
en Snes eller flere til gilde.

9. Der næst du og dette maa agte,
j Tide til Barsel gilde Slagte,
høns, lam og unge grise til vise,
brygge Øl og kiøbe miød,
vel humle feed og sød
godt nybaget Brød,
og alt til over flød,
hvor med du skal giæsterne Trænge,
saa faar du fadder gave og Pænge.

88
10. Du maa jkke heller for giætte
efter Rang disse giæster at sætte,
Saa som du kan paa finde <del rend="overstrike">at minde</del> dem minde,
at drage deres Kniv,
Selv tage for sig,
Trohiertig uden Svig,
af maden Sandelig,
du maa jngen lunde for giætte,
Jordemoderen at bede til dette.

11. Saa skal du her og saa bestille,
musikanter, som lystig kan spille,
at de Sig heel gesvinde jnfinde,
at spille absolut
paa trompet og paa lut
for Peer haan og Peer Knud,
for Jeppe og hans snut,
paa liire, paa basse og gige,
og alle jndstrumenter Tillige.

12. Saa dandser nu Jeppe med maren,
og Nils han mon dandse med Karen,
næst j dandsen sige Tillige,
Ridefogden med Shristens,
Nils ladfogd med amarens,
mølleren og Anna svends,
Komplementer og kredens,
veed de mere mangfoldig at giøre,
naar de hen skal dandsen op føre.

89
13. Dernæst naar de Reise af gaare,
du jkke paa maden skal Spare,
men du skal dennem bede og nøde,
at tage ost og steeg,
hiem med sig paa vej,
lad dem ey sige nej,
nød og bed dem i Rey
at tage mad med Sig af gaare,
vil du være spot uden fore.

Rasmus jæns Tanker.
14. Nu maa jeg vel kløe mig bag øre,
Nu nu da jeg saadandt maa høre,
at mine gode Penge, ieg lenge,
har samlet samen Paa,
skal saadan bort gaa,
for Kløe og for Klaa,
jeg vil ey mere saa,
med luse min qvi[n]de haandtere,
der Paa jeg tør næsten Parere.

Svar til Rasmus jæn
15. Saaledes du aldrig bør Snakke,
men hellere love og takke,
luse din frugt bar qvinde, Snart minde
hende vel der paa,
snart at skynde sig saa,
en søn at faa,
som kan fore staa,
din avling, og gaa dig til haande,
saa Kalder man dig danemande.

90
Rasmus jæn.
16. Hey lystig saa lad det saa være,
jeg danemand kaldes med ære,
jeg skal mig og jndfinde gesvinde,
at mage der paa,
jeg Sønne kan faa,
vil luse kuns saa,
Saa skal det vel gaa,
naar som helst vi begge blive milde
Da tør vi end vove et gilde.

Ende Paa Denne Vise

GGS GGSM.

Denne Viise Bog er Til hørrende mig under Tegnede, Gulbrand Gulbrandsen

Gulbrand Gulbrandsen Moen

Moen d[en] 12 Maj 1825. det man skrev.

91
<head>16. En Aandelig Sang.</head>

1. O Christen siel som guds aand giver,
sit vidne om jers sange Pund.
j som med sang jers tid for driver,
og har en let sang færdig mund.
stem op en gang en sang om sange,
som giennem skriften kort kan gange

2. Hvad ordet i sig selv anlanger,
udi vor Christendom og troe.
er skriften delet udi tvende,
guds lov og evangelioe.
en moses sang om død og vaade,
en lammets sang om liv og naade.

3. Det gamle tæstamentes orden
ved sang jnd ventet og viet var
den tid vor frelser kom til jorden
det nyt med sang begyndet har,
en moses sang naar mørket endes,
Maria sang der lyset tendes.

4. Saa var det gamle Tæstamente
figurer og af billinger
Alt Paa det nye som er i vente,
men nu for os fuld kommen er
nu seer vi gud i ordet trygger
men de i dermonie og skygger

92
 5. Syng nu i sion alle munde<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Det manglar strek over u-en.</hi></note>
syng mose lov og lammets sang
syng saa paa jorden at vi kunde,
I himmelen høre engle Klang
lov gud Paa sangens sal og sæde,
I aand og andagt syng og qvæde.

6. Guds jsrael i fordum dage
Sang om den brønd i bara lund
det jeg vil til exempel tage
og synge om hver tid og stund
guds evig visdoms sange Kilde
min lyst er tidelig sent og silde

7. Den første sang i skriften funden
er en triump og seiers sang
da slaget blev i dybet vunden
og striden stod i strømmens gang
Da gud i havet af grund heder,
Slog selv sit folkes fiender neder.

8. Da sang en moses glæde i landet
for faraonis død og grav
den tid gud tørrede far vandet
udi det Røde tangers hav
men lod der hans uvenner qvæles
halv andet hundret tusind siæle.

93
9. Sang jkke Moses frisk mod døden
guds lov for herrens jsrael,
han var guds tiener ufor trøden,
o himmel salig udvaldt siel.
nu var du kied af vandre staven
du sang volet mod hvile graven

10. Hvor ofte han din bøn udretet
et knurrende haardnakket folk
hvor trolig har du for dem bedet
hvor flittig var du deres tolk.
Du stod i gabet for guds vrede
og skiulte dem mod hersens hede

11. Du var en muur ved leie Kieppen
mod herrens vredes torden jld.
Du lettet ofte synde skieppen
og Reddet dem der da for vild.
nu var du kied af al din møye
nu fandt du hvile i det høye.

12. I dommernes de gamle dage
Sang barak abimesens søn
naar sissera som dem mon plage
ved hebbers hustru fik sin løn
der sømmen brød hans top og tind/ding,
som blev guds folk og liden vinding.

94
13. Var david ey den store sanger
der sang for herren dag og nat,
han sang med graad sin synde Anker
Han sang med fryd sin siæle skat,
han sang om fryd i farlig heder,
han sang om fred i Rolig heder.

14. Han sang om herrens lov og lære,
han sang om fred og Rolighed.
han sang om guds frygt Ros og ære,
han sang om liv og salighed.
hans sange staar til Prov op tegnet
og tii gang femten Rigtig Regnet.

15. Sang samuel i najot Ramma
om guds Regiering Raad og dom,
da sang en hver sit laudana
af alle som til najot kom,
men for Profetens kor der jnde
sit ærinde kan jngen finde.

16. J davids tid de Jed ud hunner,
Sang udi herrens huuses koer,
hvis munde var som feyds basuner
Til basdicand og alter noer
og asafs børen af sang er vorden,
der mest berømt paa ganske Jorden

95
17. Vor siæle elskers Brude vise
af venlig sang berømmes vidt
vor Brud og Brudgom Aanden Priser
J salomon og sulamit.
Brudgommen salomon vor Broder
Bruden sulamidt vor moder.

18. O siæle brudgom som vil virke
et saligt venskab med vor siel
din sulamidt den Christen kirke
er soren dig i daaben til
 lad ægte baandet ey op Spendes<note type="criticalApp">Spe <hi rend="italic">er oppfriska (eller retta) med nyare blekk.</hi></note>,
og elskovs sangen aldrig endes.

19. Naar salomon til Konge krones,
med seier skrig og fryde sang,
hans lykke Raab hel høyt op tones
med jnd strumenters lyd og klang.
Al Jorden, kialv og sig be vægte
 At mening heden<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Sic!</hi></note> sang og legte.

20. Da han i Rolig hed jnd sættes
Sad Paa sin Kongelige stol,
langt større viisdom han jndhæftes
end under alle himlens soel.
hans ord sprog var tre Tusind gange
hans viiser fem og Tusind sange.

96
21. Her kommer mig med sang i møde,
en esaias amos søn
hvis sang er himmel haaning søde,
om davids huus og Jakobs brønd
han takked gud som ordet sendte,
og evangeli lys op tendte.

22. Profeten mærker tiden nøye
og stemmer op en vingaards sang,
han Regner al den flid og møye
 hvor gud har haft<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Retta i hs. frå</hi> faft</note> saa mang en gang,
Paa sin den gamle Jøde kirke
men jngen frugt har kundet virke.

23. O gud som har din kirke Plantet,
Paa sions høy og frugt bart stæd
og hende over alt for Plæntet
at bære frugter af sin sæd,
ved vores frugt vi selver gruer,
kun bitter suus og vilde fruer.

24. De salamander tre i jlden,
de trende mend i jlden kast,
som svale fik af hielpe kilden,
mod al dens magt og over last.
de lod sin lyd og lov sang høre,
mod al naturen saadant giøre.

97
25. Huus læreren gaar jnd med sange
sin fædres dyd og Romanisk
han Regner ud de linier lange,
og giør sin bog halv harmonisk
fra enok deres Roes ud bære,
til oni søn guds Præst i ære.

26. Hen sang guds kunskab at af bilde
at lærdoms sprog er livsens leire
han sang om skriftens hoved kilde,
at herrens frygt er vis doms vei
saa stiller han en sang der over,
og synger hellig herren lover.

27. Naar simeon den makkabærer
blev tryg i sin Regierings gang
de drev han ud de gasa Reer
og viet staden jnd med sang,
der hørtes sither lut og simler
alt Jachobs huus i glæde vimler.

28. Her maa med Ringe sangerier
qvittere disse hellig mend.
det heele qvinde Compagnier
er og sin sang vel for tient
saa drager jeg min pæn til bage,
og qvinde sang i stilhed drage.

98
29. Den første sang ud ført af qvinder,
var over havets giennem gang
da maria den Profetjnde
jnd gik sin broders moses sang,
hun sang guds lov for laas og lyde,
for faraonis fart og fryde.

30. Debora en sang kyndig qvinde
i dommernes Regierings tid
hun sang en anden sangerinde,
sin seier sang Paa endte strid
sa gud ved hebbers hustrue endte,
det onde sisera jnd spændte.

31. En Jefta datter seier laaved
sin fader gik med sang i mod
den tid han udi strid har voved
mod Amons børn sit liv og blod,
hun sang den salters baarne blomme
Til over sangens sejers tromme.

32. En sammuels bøn vunden moder
Paa sin for langte livets frugt,
op stillede sin sange moder
og sang i herrens tæmpel smukt,
hun takked gud som sig bønhørde
og hendes livsfrugt varlig førde.

99
33. Det synge kor i seier dansen
J jsraels første konge tiid,
da hoben sang i qvinde kransen,
om sauels sved og davids flid,
at sauel vel et Tusind fældte
men david slog ti tusind hælte.

34. Den øster landske arabisk droning
kom i besøg til salomon,
hun saa hans Residens og vaaning
hans svenne vagt og garnison,
hun saa hans folk og flok utalig,
hun laaved gud og sang ham salig.

35. Guds visdom selv sin sang ud siger
hos salomon for hver op sat,
at hun sang i blant guds sangpiger
og spilled for ham dag og nat
hun sang og legte for hans trone
guds herlighed var hendes krone.

36. Josiæ død i græde sange
var valiseret sørgelig,
de græde melodier mange
er nynned ud veemodelig,
hans død gik jnd i graad og klage
i jammers sang og sørge dage.

100
37. En Judita merari datter
som gik i fældt med krigs be svær
og haved hug af dem be spotter,
anfører for al asurs hær,
da stæmmer hun sin jubilerer,
med seiers sang og triumferer.

38. Til slutning tobias den gamle
som sang guds lov for med og mod
han lenge maatte i mørket fomle,
fik dog sit syn i gien betrod.
at love gud af ham frem førtes
den lange lov sang lydig hørtes.

39. Det gamle tæstamentes sange
er nu saa vit til sammen bragt
enskiønt endnu kan fattes mange,
som under Pennen ey er lagt.
Dog for min gamle vadmaals krave
maa sangerne mig undskyld have

40. En Dyb for klaring er her ikke
min hierne Sligt kan ey for maa,
jeg nøyes maa med vand at drikke
naar jeg vin ammen ey kan naa
med sinai ieg af skeed tager
og stille over sion drager,

101
41. Den første sang af mands Personer
nyt tæstamente har be gyndt
er gabriel hvis engel tone,
guds søn i kiødet han for kyndt
den dag vor frelser blev unfangen
og har sin moders liv jnd gangen

42. Babli stor fader sakaria
en Præst i herrens huus med flid,
som skifte linden af abia
var Runden frem for davids tid,
han sang guds lov af aandens glæde,
at sønnen skul hans vei berede,

43. Den tid hvor frelser kom til jorden
og himlens døre blev op lat
da sangens fader fød er vorden,
guds engle sang om Juule nadt
i sabats solens morgen gange
sang morgen stiernen natte sange,

44. Guds engle sang om midnats tide,
for hyrderne i vilden mark
de sang om silo semak liden
den store himmelens monark
de sang gud ære i det høye,
De sang at fred skul jorden føye

102
45. Da simeon den man be daget
sin frelsere paa armen fik
hans ganske sind til sang var draget
hans sang en salig død angik,
sin svane sang og valet viise,
han sang til Juule kyndelmisse.

46. Et børne koer i fryd der hørtes,
Paa Jerusalems gader skiøn
sin Palme søndags sang ud førtes,
i hosianna Davids søn
en seiers sang for seiers herren
de sang og frydet sig i æren.

47. En jammer sang i Ramma sange
Da Rakels børn de bortte blev
det børne mord som mon begenge,
af kong herodes falske Ræv
hvor i saa mange kinder blegnet
uskyldig børne dag op tægnet.

48. Guds søn i davids tægst er fundet
at synge om sin egen død
den hiørne staar i sion grundet,
som bygnings mendene for skiød,
men er for dem som troen slippe
en paa løbs steen og anstøds klippe

103
49. Hvor jesus sang til efter minde
skiær torsdags aften før sin død,
han sang om livet vi skuld vinde
vor jndgang til gud faders skiød,
han sang den store himmel salme
halleluja i aften salme.

50. O høye himmels søde sanger,
som ud med sang mod døden gik
den tid du løste dødens fanger,
som ved dit fængsel frihed fik
Du gik med sang til svede haven
Du sang mod Pine død og graven.

51. O himmel glans du morgen straale
guds ube smittet taalig lam
som tog med sang den af skeds skaale
og bar al verdens synde skam
her saa du dødsens kamp og møye,
Der saa du kronen i det høye.

52. Guds engle sang om Paaske morgen
da jesus op af graven stod
da mange sang enskiønt for borgen
som tre dags tid ey mund op lod
j søndags solens morgen Røde
da sabats solen stod af døde.

104
53. Utvivlet har guds engle siunget,
Paa Christi hellig himmel gang
Da har den heele himmel Runget,
af klinge lyd og fryde sang
Da ære solens himmel glæde,
Tog hos guds høyre haand sit sæde,

54. Paa Pinse dag et susen hørtes,
fra himmelen jnd i huset brød,
et sang konsilie der ud førtes,
af aanden i jld tungens Rød
meer en tre tusinde Personer
af folk og fremmed nadsioner.

55. Paulus og silas jesus fanger
som tvende nategaler from,
ved midnat sang sin natte sanger
og frydede sit fængsels Rom
at fængslets grundvold skolv og Rørte
hen døre baand og jærne brøste.

56. De borgere i lystra boed
saa Pauli haand hed brendende,
den halte fod som frelse troede
Sang de paa lycanaciske
vor guder ere menesker vorden
og kommen ned til os paa jorden

105
57. Nu hører jeg en Paulus siunger
jeg siunger i med god be sked
har nogen maal og engle tunge
for uden troe og kierlighed
hans sang i himlen jntet gielder
kun lydend malm og klinge bielder

58. Johannes saa i aanden syner
Paa herrens dag i Patmots øe
de himmel sindet sange nynner,
for lammets stol sin sang ud <del rend ="overstrike">brød</del> strød,
han høste kirkens engle mange
sang mose tægst og lammets sange,

59. Saa vender jeg mig til de qvinder
og gaar til bage anden gang
nye tæstamentes sangerjnder
har og i stemmet sions sang
saa giør jeg her den siste stevne
at skriftens sanger sig kan jævne

60. Nye tæstamentes første qvinder
var Jesu moder maria
hun var den første sangerjnde
som sang sit fryds litania
hun sang min siel nu lover herren,
min aand er glad i gud jnd væren

106
61. Der efter kort en Profetjnde
hed Anna fød af fonuel,
hvis livs og levnets ære minde,
staar tægnet alt mens tryk er til,
hun var den høy bedaget kone
viduers trøst med takke tone.

62. En qvinde sang i folke skaren,
da belials den dumme aand
var ud af den be satte faren
ved jesu magt og almagts haand,
hun i sin Jesu salig skattet
det liv ham bar og bryst han pattet.

63. Evangelistens Døttre fire
der Profetjnden filosofi
sin Jomfru dom med sang mon Sire,
og Rendt af sporet lammets stie
De fylte joels Profesie
I aanden kraft og liberie.

64. Johanes saa for fryde stolen,
hvor Jomfru skaren stod i sang.
be straalet om af ære stolen,
j seiers kiortle sid og lang
De sang triump De laudamus
halliluja benedikammus,

107
65. Jomfruerne som fulgte lammet,
er sat i sang for lammets stol,
de var ved lammets bryst opammet
og ynde fik for lammets stol.
De sang sin jomfru sang i ære,
som jngen fremmed kunde lære.

66. Den siste sang i skriften vorden
er en triump vigtoria.
da sang Den hele himmel orden,
Det store fryds halliluja
her skarerne utalig mange,
sang skriften ud i siste sange

67. Saa har jeg nu paa Slet manerin<unclear reason="damage">g</unclear>
op tægnet Dette sangerie
hvad vidne er til vers vurdering,
om noget er for glæmt her i
Da maa mig sangerne und skylde
for di mit minde fattes fylde,

68. O gud som sad paa sangens sæde
før sang var hørt paa jorderig
da morgen stiernen sang tillige
og alle aander fryded sig
og alle guds børn sang og Dansed
med hærlig hed og hæder krandser

108
69. Før nogen sang kom under solen,
var engle sang i himmelen,
guds engle sang for fryde stolen,
og loved gud for skabelsen
før nogen sang har jorden frydet
har engle sang guds himmel prydet.

70. Gud kunde nok vor sang undvære
hans aand var sang før vi var til,
Den hele himmel sang ham ære
langt før paa jorden sang en siel,
hans sange flok var tusind gange,
Tiitusin maal, titusin mange,

71. Dog skabte gud os at vi skulde,
for øge ham hans synge kor
at Jorden kunde og til fulde,
ud siunge til hans ære stor
saa jord og himmel maa tillige,
hans maisteds lov sang ud sige,

72. O jesu Rør min bunden tunge,
Raab til min siel et hefata,
lær mig med flid i tiden siunge
mit love gud halliluja
at jeg kan slaa en engle tone,
J evighed for lammets throne.

Ende paa denne Sang.

109
<head>17. En Skiøn viise.</head>

1. Jeg kan ey sige mig lykken har føyet
Thi den jeg elskte den var mig utroe
Den Tid jeg Tænkte at være for/Nøyet,
da blev min glæde for vent, Til uroe,
jeg Tænkte ey,
paa saa/dan vej,
at du af falskhed skule Sige mig nej.

2. Skamme du dig Som besviger din næste,
synes du dette anstaar dig Saa vel,
Synes du dette det Er Til dit bæste,
vogt dig og Tænk Paa din dyrebare Siel,
naar du nu far,
frem Som en nar
fra en Til anden hvad Synes Du da.

3. Herren Som alting grangivelig skiønner,
herren Som kiender baade fattig og Rig,
herren din Svig og din falskhed be lønner
Herren for Syner saa vel mig Som dig,
herren vi maae,
for/lade os paa,
herren staar Tro/fast naar alting for gaaer.

110
4. Naar jeg dig nu Ret vel observerer
har du en endnu langt kiærer en mig,
en Som af Rigdom og guld kan bravere,
Thi du har altid været fuld ut af svig,
jeg siger dig Tak,
din falskhed ieg drak
Ja du bør Regnes blant løgnagtig Pak.

5. Hugser du vel vad du mig har lovet,
hugser du hvad du med munden har Talt,
brevet jeg skrev Troe jeg dig har Saaret,
fast end du dette ey Mindes kan alt,
det lønlige brev
Om natten du skrev,
du holt ey det løfte du Selver vel ved.

6. Samson den stærke af skiøgen blev narret,
al Sin for Trolig/hed til hende gav,
jeg af det Samme er bleven erfaret,
jeg Tænke Som Samson at ieg stod mig brav,
men hun giorde ham,
Til en stor skam,
end skiønt han var en Rigierende mand.

111
7. Linden den vogser alt oven paa bierge,
du staar og høyest j Tankerne min,
for uden de skiønne og dyrebare Palmer,
det kan du Tage j hiertte og Sind,
skiøneste lind
kiære Engel fiin,
nu kan du ey blive aller kiæresten min.

8. Nu er jeg Rede og nu er jeg færdig,
nu maa jeg Reise jeg kan jkke mer,
Tak for hve minut hver stund og hver Time,
Som ieg hos dig haver levet saa vel,
nu bør det mig,
at Tage med dig,
afskee og sige Tak ære for mig.

9. Til en be Slutning jeg ønsker og beder,
at gud vil give mig lykke der til,
at jeg med tiden en anden op leder,
Som mig af hiertet j gien elske vil,
jeg der paa nu,
Slaar af min hue,
kierlig heds Tanker Ret lige Som du.

Ende paa denne viise.

112
<head>Tvende Smukke viser</head>
<head>Den første.</head>

1. Jeg har her jngen blivende stæd,
jeg skal fra verden flytte,
Thi, her er møye og for træd,
og kun en Slave hytte,
jeg stunder til det Rette hiem,
som er det nye, Jerusalem,
at Leve Tryg og Rolig
j Paradises bolig.

2. Som fuglen j den grønne lund,
Paa dagen venter Trolig,
saa ven/Ter jeg hver dag og stund,
at ieg kan blive Rolig,
og komme til det sted og Land,
hvor jeg skal see min frelser mand,
og Spidse himmelsk, mana,
j det for giette Cana.

3. Saa glad som ieg til Sengen gaar,
naar jeg er træt af møye,
saa glad ieg og min grav attraar
naar gud vil stunden føye,
da Sind og krop skal skilles ad,
og flytte fryde fuld her fra,
legemet Til Sin moder,
og Sielen til Sin broder.

113
4. Der faar jeg glæde for min Sorg
og hvile for min Møye,
naar jeg til himmelens fryde borg
fra Jorden blir op høyet,
hvor jeg skal see den, himmel stad
og spise af den engle mad,
ja, See guds ansigt klare,
blant de udvaldes skare.

5. Der frygter jeg for jngen nød,
og jntet mig be sværer,
ey sygdom eller nogen død,
men livsens krone bærer,
der skal evig være glæde,
og ey mine øyne væde,
min ven skal mig ey svige,
men evig Trofast blive.

6. Sin midler her for varer mand
hen under laas og lukke,
for Tyve haand og jlde brand,
Slæt jngen der maae Sukke,
der findes jngen svige fuld,
mand plages ey af frost og kuld,
der jngen Vinter kommer,
men der er altid Sommer.

114
7. Hvor mange her be flitter sig,
Paa verdens gods at Sanke,
vil bygge her et himerig,
har døden Ey i Tanke,
den komme kan for man det ved,
og Tiden hen i Evighed,
vil han os med Sig tage
da staar alting til bage.

8. Saa er al verdens Sølv og guld
Slet jntet vært at agte,
det er dog kun for gyldet muld,
og end lakkeret Aske,
det varer kun en liden stund,
og hielper jkke nogenlund,
naar gud vil dommen Sige
skal alt til jntet blive.

9. Du verden er for fængelig,
kun Møye Røg og drømme,
saa Som du her Tragterer mig,
saa vil jeg dig berømme,
thi ieg er bleven træt og kied,
af al din ubestandighed,
jeg budskab har at vente,
at gud Sin Brud vil hente.

115
10. Kom da o død jeg venter dig,
kom du min ven og broder,
og før min Siel til himmerig,
mit legem Til Sin moder,
til Jorden al levere den,
jndtil jeg vækkes op j gien,
naar Som basunen klinge,
skal jeg af graven Springe.

ende.

<head>den Anden</head>
<head>Om en ung pige navnlig Ingebor Niels Datter Sollig</head>
 <note type="criticalApp"><hi rend="italic">Mellom overskrift og første strofa er det noko krot:</hi> hhhhh</note>

1. En viise jeg vil qvæde,
for dig O Christen Siel,
den handler ey om glæde,
men minder dig med
at du er dødelig,
og jngen steds er Sikker,
men døden til dig nikker,
saa ufor modentlig.

2. Vi Nyelig saae en pige,
Som for en stakket vey,
hun maatte afsked Sige,
da man for modet ey,
det Var at frygte for,
hun skulde døden smage,
i hendes ungdoms dage,
og livets for Aars vaar.

116
3. Den Siste Nat hun lever,
en Sæl<shy/>Som drøm hun har,
af største angest hun bevet,
og heel for<shy/>Skrækket var,
for Tvende Karle Som,
med alting vil bort Rømme,
hun syntes udi Drømme,
at hun dem fore kom.

4. At de ey fik bort fare,
med hvad de stillede,
til Sist de hende svare
J morgen skal det skee,
du har fra fløtte maa,
da toe personer giøre,
dig bøn du dem skal føre,
hen over Elven Aae.

5. Du skal din død betragte,
og see dit endeligt,
skiønt drøm er ey at agte,
men holdes bør for digt
dog dødens mindelser,
bør hvi optage nøye,
og vende did vort øye
at døden er os nær.

6. Hvad skeer da Soel frem triner
Paa den om talte dag,
og straalerne be skiner,
alting med velbe hag,
hun strax for tælede
117Sin drøm paa nattelejet,
og agt Som over veyet,
at dette kunde skee.

7. Mens hun sin drøm om taler
der kom toe karle jnd,
Som lat<shy/>Ter lig afmaler,
saa Sælsomt drømme Spind,
men Pigen svared at
jeg leer med jer tillige,
men kan j Sandhed sige,
saa var min drøm J Nat.

8. De Tvende karle bede,
at hun dem føre vil,
 hen over<note type="criticalApp"><hi rend="italic">Tillegg med seinare hand over lina:</hi> til hijn</note> Elvens bredde
hun svared ja der til,
og strax godvillig gik,
for dem at over Sætte,
betydning er paa dette,
at hun sin død der fik.

9. Hun dennem over fører,
saa vel og lykkelig,
da hun hiem fartten giører,
Til uhæld hendte Sig,
en aare faldt om bord,
da strømmen baade<add place="above">n</add> qvælver,
den over hoved hvelver,
at hun j Elven foer.

118