Toen God in Bethlehem K13

1.

Toen God in Beth-le-hem, als kind ge-bo-ren lag.

Was’t nacht maar ‘tleek te we-zen,

wel mid-den op den dag.

Nooit zag het duis-ter, stra-len-der, luis-ter,

Nooit zo-veel ster-ren als het toen zag.

En een die’t hel-derst scheen, riep de wij-ze uit het oos-ten

Naar ’t kindje Jezus heen.

2.

De vee-ten en de haat, zij wa-ren al voor-bij

Het lam, dat liep te gra-zen met met leeu-wen in de wei.

Zon-der te bij-ten stoei-den met gei-ten,

pan-ters en tij-gers, zo mak wa-ren zij

En naast den wil-den beer, lag kalf en lam en veu-len

in peis en vre-de neer.

3.

De her-ders in het veld,die la-gen op hun wacht,

toen, fel-ler dan de zon-ne, een licht brak door den nacht.

Vrien-den, geen vree-zen moet in u we-zen

Zei hun een en-gel, weest vro-lijk en lacht

Ik meldt u en-kel blijs: van-nacht is weer ge-ko-men

het aard-se pa-ra-dijs.