**Weerklank 153 ~ Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten**

Christian Fürchtegott Gellert werd in 1715 als vijfde van de dertien kinderen van dominee Gellert. geboren in Hainichen bij Freiberg (Saksen). Zijn vader dichtte graag en leerde hem rijmen. Vanaf zijn elfde levensjaar maakte hij om voor wat inkomsten te zorgen voor het stadsbestuur afschriften van koopakten en andere documenten

Zijn studie theologie en filosofie, begonnen in 1734 aan de Universiteit van Leipzig, moest hij in 1738 vermoedelijk wegens geldgebrek afbreken. Hij stond zijn vader bij in diens ambt, was van 1739 tot 1741 privéleraar en keerde toen terug naar de universiteit.

Hij wilde als aanhanger van de Verlichting door middel van een eenvoudig taalgebruik het goede in de mensen helpen ontwikkelen. Hij toonde in zijn eigen leven bereidheid de naaste te helpen, maar was zo schuchter, dat hij geen predikant wilde worden. Hij ging geld verdienen door een andere manier van preken: het schrijven van gelegenheidsgedichten, fabels, toneelstukken, romans en een brievenboek.

Vanaf 1745 doceerde hij filosofie aan de Universiteit, waar hij in 1751 buitengewoon hoogleraar in poëzie, welsprekendheid en later ook ethiek werd en zo de kost verdiende naast het geven van privélessen aan rijke studenten.

In 1757 verscheen zijn bundel *Geistliche Oden und Lieder* [Geestelijke lofzangen en liederen]. Van de 54 liederen werden er vele overgenomen in de liedboeken van de kerken in zijn tijd en later. Terwijl om hem heen het rationalisme, waarin het verstand gehuldigd werd, een grote plaats in nam, bleek uit zijn liederen dat het wonder van het geloof een grote plaats in zijn leven innam.

In zijn lied van 22 coupletten voor de lijdenstijd ‘Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken’, waarvan een sterk verkorte vertaling is opgenomen in *Weerklank* 153, dichtte hij:

Laat mij , o Heer, uw wondre wijsheid prijzen,

dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,

laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen

als sterkte roemen.

H. van ’t Veld