GEESSEL
DE R S O N D E N:
Vertoonende
Het Woefen, Oorzaaken,
Eigenschappen, en de
Verkingen der Sonden
Als ook Middel tegen
de Sfeve.
Door
PETRUS SEUPENIUS,
Bediener des Godde Woords.
F. Amsterdam.

AMSTERDAM
By Hendrik Donker, Boekverkoper in de Nieuwbrug-steg, 1651.
O P D R A G T S - B R I E F.

Gegeven in Amsterdam, den 13 November, 1651.

Uwer Ed: Groot-Achtb.
Onderdaanigste Dienaar

P E T R U S L E U P E N I U S:

A A N-

A A N S P R A A K,
tot den Bescheidenen

L E E S E R.

V het hier een werk Godverheerlijkte Lezer, dat op zijn voorhoofd geschreven brief: De Geesel der Sonden; En hoe ghy het meer van binnen beït, hoe ghy beter zelft bekomen, dat de naam niet de leek overenkomt, want of wy daar mede die fonden niet gheschen niet gheen nijdt, van dit heer Christus, wel eere de Kopzer en Verkoopers, met eene Geesel van trouwen, dreef uit den Tempel, (dat beter is te wenschen, dan te doen) so wordt en mocht daer in genoeg, dat de fonden van geene baere schandelijkheid, wel verdienst uitgeselligt te worden, en ghesweven, hoe, en door wat middelen dat mensch voor verdrijven. Dunkt u dat dit al voor ons gedaan is, en daarom die ware neen moghten haren? het eerste bekomen wy gever, want daar wordt u niet gedeckt, dat niet gedeckt was te wegen. En het fonds van een ding niet meermaals gheschreven worden, daar de Schrieff-schrift in delf westige Eerste so voorkwamen is, en door het behulp van de edele Druckerige dagelijks so veel Boeken aan den dag brecht, dat te verwonderen is, dat de hele wereld niet met Boeken verrijkt is; wyche vochten van zeer weige

(***)
Tot den Leeser.

Nijt dacht, en koper datse in de geheome verlokkende, oor fys het licht auffebraden: wien kann dan quaeltik meren, dat van verfchiden verlokkende geschriften word, oor falken van grooten gewigt, die dafs, en ook de teekende Eere weden vanercheidin fijn? Sijn die die te beestellen, so falls ook de deftige, dat die al rekt niet onvoldoen; daarom kunnen wy ook niet oordelen dat dafs, en ook ong. weert te weigert. Sro voo efst van daer, dat de meening van ons voorgangers ons sone doen al fristen, dat wy door haar voorbeeld geprakticert word oor baren verl. en terms van verna, en al voorgen. De sec. voorbrogen komen voor van geheome onwetens; de boekh. van auster voorgangers Eere, heeft baren penne geschriften tegen de verderfene feden van dien tijd: Maar raden ooit, soo inge de tijd gebringen, om met alwacht daar tegen te arbeiden. De vrede, die ons God gunn met ons lichaams licham. ruist oor tot den vor. voor de goedlikte, die door den lichaams vreede meer gelegenheid hebben om de feele te hoopen. En al het wel prijzlik is oor goede voorwaarden vrede te maken, zelfs met uwe onwerklikhe en vrede te maken, niet gewoonds vrede te maken met den duivel, want de vrede, daar wonen wy tegen strijden, tot dat wy over de felve herfchen. Hier toe geven wy in deze Goddel in de hand, welke (tadden wy die wel gebr. van de souf voorsten in u vrede, dat door God gunst niet met fel herfchen in wone verlokkende lichaam. Wy nemen niet voor de sone, dat waar een werk van onweziken arbeid: maar de weefte, en weemde, die ons behet, heeft, die wy, gelijk als inha, in het schroot fun, met al de heere bebrenningen, op waere bonte, op dat een zegelijk mag fen, wat sone dat hy streelt, en, door het aanschijn van waere leetelijk, beweegt worden den Goddel in de

Tot den Leeser.

de hand te nemen, en van hem niet te dreijen. Sy volgen elkander na den draad, in de tien Gehoden voorg. en wy spreken:

I. Van de Sonde in't gemene. Pag. 1
II. Van Afgoderye. 24
III. Van Tooverye. 44
IV. Van Geveinfilheid. 70
V. Van't Misbruik van Gods Naam. 96
VI. Van Dobbenel en Speelen. 109
VII. Van Onheiliging van den Dagh des Heeren. 128
VIII. Van Leujigheid. 148
IX. Van Ongehoorzaamheid. 168
X. Van Hoovaerdigheid. 201
XI. Van Nijdigheid. 228
XII. Van Toornigheid. 247
XIII. Van Onkuisheid. 265
XIV. Van Dronkenflap. 287
XV. Van't Misbruik der Kleedinge. 304
XVI. Van Danzen. 324
XVII. Van Onrechtvaardigheid. 342
XVIII. Van Overdaadige Maaitijden. 355
XIX. Van Leugen. 374
XX. Van Gierigkeit. 393
Dat
TOTE DEN LEESER.

Dat is in het gemeen den inhoud, en gelijk als het gebeurt echter van een werk in zyne volle leden behaalde, wat de uiterlijk gedaante behaalt, oude boeken doorzaan den stof roeit, en een igeleid Hoofdstuk wordt op de site wijze verhandelt, alsof dat was van een igeleid fon- de, zo in het gemeen als in het byltent, befohraen cerft het Wezen van de sfeer, daar betoont werd wat folk een some fyn, en darter folk een some fyn. Van daar gaan wy veeit tot de Onderdelen, welke onderzocht zijnde, komen wy tot de Eigenschappen: daar op doen wy volgen de Werkingen, en toen eindelijk wat Middelen datmen daar tegen moet gebruiken. Zoat dat wy niet mij, noch meer bregen, dan wy in het ophchrift betooren. In het verhandelen hebben wy gerwoord om goed, evenwel heen, dutst te streken, niet voordeel van ondersche van uithoornse woorden, die oude Moederlijke taal wel kan ont- heven, en van alle, die geraad te nemen kunnen, niet evenwel verstaan worden. Indien ophen bregen somtijds voorwoord schijnt te valten, dat is ook niet onbedachtelijk gezien.

Wy oordeelden dat ook een stuk te wesen, daar byzondere- lijk om te leeren biet, niet alleen ten aanzien van ons, maar ook ten aanzien van andere, die begeerig zijn om te leeren. Wy gaan nachts nu verreinen de gewoonte, of wy moeten op redenen gegrond te zijn, en zyn noch altijd bevorderd het ons te geven ons een lezen. Duidt onen arbeid ten goode, doet daar reeds nu 1/2 verdacht, en indien hy evins- ge bregten aftoogt, geeft God de eer: Den welken toekomt alle los, eer, en dankbaarheid, tot in alle eu- wigheid, Amen.

D E

DE GEESSEL
DER SONDEN.

HET I. HOOFDSTUK.
Van de Sonde in 't gemeen.

Beginnend.