DE OUDE SCHOOIER & ZIJN HOND

Tummers/ Niessen/ Paoli
D. de Boer

1. Er dool-de door de stil-le stra-ten een ou-de grij-ze schooi-er rond. Hem ver-ge-zel-de op zijn le-ven van ont-be-ring voort. En in de jare naar het
2. Zo slee-pen ten zij door ve-le ja- ren hun schurf-tig zie-ke hond. Steeds zie-ker toch-ten een vie-ze
3. Toen op een nacht met sneeuw en ha-gel, ver-len de was een zwijg-end we-zen, met sprak zijn trou-we hond nooit
4. ou-de schooi-er o-gen, keek naar zijn baas, zo droef en
5. De schooi-er nam z’n lom- pen en deel, en deel en deel, en deel
6. ere was een ou-de schooi-er o-gen, keek naar zijn baas, zo droef en
7. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
8. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
9. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
10. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
11. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
12. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
13. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
14. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
15. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
16. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
17. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
18. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
19. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
20. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
21. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
22. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
23. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
24. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
25. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
26. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
27. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel
28. De schooi-er nam z’n lom-pen en deel, en deel en deel, en deel

Want bei-den waren uit ge-sto-ten en daar-door trouw-e hond ge-ziek. Ze wer- gen bij-e-den steeds ge-me-den, en heb ben stil hun leed ge-toe. En bij het eer- ste mon-den glo- ren ond-men men bet de den dood ge- no-ten. Door i-e de reen ge-sard, ge-plaagd, uit i-e de
le-den. Dan heeft de hond z’n hand ge-likt, ter-wijl de
ren-ren. De doo-e hond lag uit ge-strekt, door de schoei-ers
schiil-hoek weg-ge-jaagd. Het was het leed dat hen ver-bond, de ou-de
schooi-er zacht-jens in. Naar lich-aaam en naar ziel ge-wond, de ou-de
plun-je toe-ge-dekt. Daar naast de schooi-er lood en koud, de schooi-er