ANTOINE JACOBS

 **VONDELS PSALMEN**

 **GERESTAUREERD**

Een voorpublicatie uit het Eerste Boek der Psalmen

September 2019

© A.T.J.M. Jacobs

Voorwoord

Nederlands grootste dichter, Joost van den Vondel, heeft ons een reusachtig literair oeuvre nagelaten, wel 1400 pagina’s dik.[[1]](#footnote-1) Het omvat talloze toneelspelen, fabels, gedichten, grote vertalingen, enzovoort.

Een daarvan, met de titel “Koning Davids Harpzangen”, bevat een complete verzameling van Vondels berijming van de Bijbelboeken van de Psalmen.

Zoals veel van Vondels werken is deze psalmberijming in de vergetelheid geraakt. Alleen die van Psalm 22(23) – het geliefde “De Heer is mijn Herder” – komt nog altijd voor in het protestantse Liedboek van de Kerken.

Het 17-eeuwse Nederlands is ver af komen te staan van het Nederlands van onze dagen. Dat maakt Vondels gedichten moeilijk toegankelijk. Vondels werk lijkt op een bouwvallige kathedraal, die nodig aan restauratie toe is.

Daarom heb ik mij de afgelopen jaren gezet aan wat restauratiewerk van deze Psalmenreeks. Ik heb mij laten leiden door de wens Vondels werk zo miniem mogelijk aan te tasten. Zeker het rijm wilde ik geheel en al ik takt raken. Het liefst beperkte ik mij tot ondergeschikte taalkundige verbeteringen om de taal wat dichter bij de moderne omgangstaal te brengen. Zo heb ik “dewijl” vervangen door “omdat” [[2]](#footnote-2), en “ik nam in het heimelijk bij mij een opzet om….”[[3]](#footnote-3) door “ik vatte heimelijk bij mij het plan op om….. Soms was Vondels dichtwerk zo onverstaanbaar geworden voor onze oren dat een iets grotere ingreep onvermijdelijk was. “Daar God verheerlijkt, onbetogen van wolken, straalt in zalige ogen” werd vervangen door “waar God, door wolken niet verborgen, verheerlijkt straalt op al mijn *zorgen.*” [[4]](#footnote-4)

Ik heb al deze restauraties steeds in italics aangegeven. Ook heb ik de regelnummering uit de eerdere uitgaven verwisseld voor de vers-nummering van de Bijbelse uitgaven. Door beide ingrepen kan de lezer de kwaliteit van mijn restauratiewerk gemakkelijk beoordelen.

De psalmen zijn geschreven in een historische context van 2500 tot 3000 jaar geleden binnen de joodse religie. Ze bevatten veel verhalen van het uitverkoren Joodse volk en verwensingen van hun vijanden. Die teksten schuren nogal met de Christelijke religie.

Ten behoeve van de onderhavige voorpublicatie heb ik een speciale selectie gemaakt van psalmen en psalm-onderdelen uit het Eerste boek der psalmen, welke nog vaak in de katholieke eredienst worden gebruikt.

 Prof. Antoine Jacobs

 PSALM 1

 **TWEE PERSPECTIEVEN**

1 *Gelukkig* is de man, die met godlozen

 niet aanspant, noch het spoor houdt van de bozen,

 noch op de bank *van* snode *spotters* zit,

2 maar puur uit lust Gods wetten volgt, zijn wit.

 *De man,* die *vreugd'vol pleegt* te overleggen

 - zo 's nachts als daags - wat hém Gods wet wil zeggen.

3 *Hij* wordt met recht *met* ene boom *verg’*leken,

 die, *wélgeplant langs* verse waterbeken,

 *van*'t vocht *van zijne bron en* ad*ers* leeft

 en op zijn tijd gewenste vruchten geeft

 ‑ ook zonder *blad* te missen *'t een'ger* tijen ‑

 zo zal die man en al zijn werk *gedijen*.

4 Zo gaat het niet met goddeloze dwazen.

 *Die lijken meer op kaf*, dat *bij* het blazen

 des dwarrelwinds en 't bulderend gerucht

 der buien, stuift en opvliegt in de lucht.

5 Wanneer het Oosten *storm voelt uit* het Westen

 en 't Zuid van 't Noord, zo vaart dit volk ten leste.

 Dus kan de boze - al heeft hij schijn van voordeel -

 geenszins bestaan in Gods rechtvaardig oordeel.

 Geen booswicht *kan* - geketend aan het kwaad -

 bestendig staan in der oprechten raad.

6 Want God alleen de wandel kent der vromen

 en bozen d*u*mpt, eer zij hun wit bekomen.

 PSALM 2

 **EEN KONINGSPSALM**

*De zoon van God*

6 D'Alm*achtige* heeft *mij* van boven,

 in top van alle hoven,

 tot vorst gezalfd, de vloek ten trots,

 om uit *de* hoge rots

 het heilig Sion te regeren

 en elk haar wet te leren.

7 De Vader zelf sprak tegen mij:

*God de Vader*

 "Jij bent Mijn zoon; want jij

 bent heden zelf uit Mij gesproten.

8 Eis rustig: 't is besloten,

 dat Ik jouw een on*noemlijk* tal

 van volken schenken zal

 tot errefgoed en vaste panden,

 zo *ver* de zee de stranden

 bevochtigt, om de aarde heen

 ‑ jouw onversterflijk leen ‑.

*Gods volk*

 Gelukkig heeft de man gebouwd,

 die op Gods Zoon vertrouwt.

 PSALM 3

 **GEBED VAN EEN DOOR VIJANDEN BEDREIGDE MENS**

9 Verwacht geen heil dan uit de wolk

 van God, de Zegenaar van 't volk.

 PSALM 4

 **EEN AVONDGEBED**

 *De veiligheid van de getrouwen*

2 Toen mijn gebed ten hemel steeg,

 verkreeg

 ik troost van Hem, die mij bewaakt

 en uit gena *mij vervolmaakt.*

 Mijn toegesloten hart

 look op, in't nijpen van de smart.

3 Ontferm U mijns ‑ verhoor mij toch.

 Och, och,

 och, Adams kinders, zeg mij, hoe

 uw hart *zo* zakt naar*'t* aard*s*e toe.

 Wat mint u ijdelheid

 en volgt de leugen, die u vleit?

4 't Is nodig, dat u weet hoe hoog

 in 't oog

 der eng'len ‑ Zijn getrouwe schaar ‑

 Hij 't heilig kind zo wonderbaar

 verheft. Ik kerm tot Hem.

 Hij rijst en luistert naar mijn stem.

5 *Wordt rustig boos*, maar viert met schroom

 de toom

 van uw vergramdheid op het kwaad.

 En houdt de gouden middenmaat;

 dat u zich niet besmet

 als reden *soms* uw toor(e)n wet.

 Wanneer 't gesternte *heden*nacht

 de wacht

 bevolen blijft en u te bed

 op al uw doen en laten let,

 *dan* prikkelt lijf en ziel

 met rouw om al wat God misviel.

6 Ga, offer God *de Heer* geen ram

 noch lam,

 maar offer aan Zijn Majesteit

 een offer van rechtvaardigheid.

 En hoop op zulk een Heer

 die kiest het hart voor kalf en weer.

8 U zegen*de* Uw onderdaan

 met graan,

 olijf en druif. Ik werp, o Heer,

9 mij *vredig* in Uw armen neer

 en slaap op zulk een borg,

 mijn Hoop, mijn Troost, mijn Zorg.

 PSALM 5

 **MORGENGEBED VAN EEN BELASTERD MENS**

 *Een gebed om leiding*

2 Ontsluit, O Heer, Uw oren

 om *nu* mijn stem te horen

3 en luister ‑ uit Uw koren ‑

 naar mijn gekrijt:

 want U mijn God en Koning zijt.

4 *Nog* voor het morgenteken

 van 't licht, dat door wil breken,

 *kom ik U biddend* smeken.

 *Nog* voor het licht

 verschijn *ik* voor Uw aangezicht.

5 Dan zal ik kunnen lezen

 uit Uw rechtvaardig wezen

 en zonder leed te vrezen

 hoe U misnoegt

 het onrecht, waar het hart *op zwoegt*.

8 Maar ik zal met vertrouwen

 op Uw genade bouwen;

 het heiligdom aanschouwen

 en bang en kuis

 gaan knielen in Uw heilig huis.

9 O Heer, leidt mij beraden

 op Uw gerechte paden

 nu velen mij versmaden.

 *En* licht me voor,

 dat ik U volg op 't wettig spoor.

12 Dan zullen de gedachten,

 die op Uw goedheid wachten,

 verheugd uit al hun krachten,

 eeuw in, eeuw uit,

 U tegengaan met blij geluid.

 U zult de deugd belonen

 en in hun harten wonen,

 Zij U met ere kronen,

 O Zegenaar

 van Uw oprecht' en vrome schaar.

13 Na 't storten der gebeden,

 kroont U ons hier beneden

 met Uw genegenheden

 als met een schild,

 waarop de haat zijn pijlen spilt.

 PSALM 6

 **SMEEKBEDE VAN EEN DOODZIEKE**

 *Een gebed van vertrouwen in een tijd van ellende*

2 Och, straf mij niet in Uwe toor(e)n

 *en breng ook niet* mijn schuld *naar* voren

 in Uw *vergramdheid*, lieve Heer.

3 Ontferm U mijns; ik lig ter neder,

 ter dood toe krank; genees me weder.

 Mijn beend'ren *trillen* meer en meer.

4 Mijn ziel is vol ontsteltenissen.

 Hoe lang, God, *moet* zij U nog missen?

5 Och, keer Uw aanschijn toch naar mij

 en ruk mijn ziel uit zoveel strikken.

 Maak mijne geest van alle schrikken

 des doods door Uw genade vrij.

6 Want niemand, waar de doden leggen,

 weet prijs en eer van U te zeggen.

 Wie looft U in de helse kuil?

7 *Doodop ben ik* van al het stenen.

 'k Zal nacht op nacht in't bedde wenen

 en wassen het, terwijl ik huil.

 'k Zal 't bed met tranen overspreien

8 Mijn oog is rood en blind van't schreien.

 Van hartzeer werd ik grijs en oud,

 om zoveel haters, die mij pramen.

 *Maar* mijn gekerm kwam God ter oren.

10 Gods goedheid wou mijn bee verhoren.

 Mijn smeken ging Hem aan het hart.

 PSALM 7

 **SMEEKBEDE VAN EEN VALSELIJK AANGEKLAAGDE**

 *Gebed en loflied om de bevrijding van de vijanden*

2 Mijn Heer, mijn God, ik heb op U

 mijn hoop gesteld.

7 Ontwaak *dan uit* Uw grimmigheid

 en handhaaf 't recht

 van Uw *ge*trouwe knecht.

8 Vertoon Uw Majesteit

 en zegenrijke stralen

 in 's vijands land en palen.

 Ontwaak, o Heer, en voer mijn zaak,

 naar Uw besluit

 en last, rechtvaardig uit.

 En't volk zal met vermaak

 Uw tempel *binnen*dringen

 en U ter ere zingen.

 Dan zet U wederom omhoog

 op Uwe troon

 als Rechter en betoon

 voor aller mensen oog,

 dat U, *als* Heer der volken,

 hen oordeelt uit Uw wolken.

9 Nu vel, naar mijn gerechtig pleit,

 ‑ ik ben gerust ‑

 naar 't recht, U welbewust,

 en mijn on*schuldig*heid,

 het vonnis, zonder voordeel.

 O Rechter, strijk het oordeel.

10 *Rechtvaardig Heer, die ieders hart*

 *en nieren proeft,*

 *dat U snel overtroeft*

 *de boosheid, die Uw wetten tart.*

 *De vromen zullen tieren*

 *als U hen wilt be*stieren.

11 Wie recht en billijk handelt, wacht

 van 't billijk Rijk

 omhoog geen ongelijk

 maar hulp *en wondermacht.*

 Wie vroom is en rechtvaardig

 *acht God* Zijn hoede waardig.

18 Nu wil ik Gods *rechtvaardig* hof

 mijn leven lang

 met snarespel en zang

 en nooit vervlochten lof

 verheffen en *ver*eren

 *tot* roem en prijs des Heren.

 PSALM 8

 **EEN SCHEPPINGSPSALM**

2 O Heer, ons aller Heer,

 hoe schiet de zon van Uwe naam en eer

 haar held're wonderstralen

 zo ver om d'aard en over alle palen!

 *Dat toch* Uw heerlijkheid,

 Uw goedheid, macht en wijsheid ‑ uitgespreid

 in't scheppen ‑ wijder springen

 dan 't groot begrip der hemel en haar ringen.

3 *Als zelfs het kind, dat zuigt*

 aan moeders borst, *zo* van Uw lof getuigt,

 *dan moeten zij* tezamen

 die *steeds* Uw naam ontheiligen, zich schamen.

4 Wanneer ik 's avonds spa

 Uw werrekstuk, de hemel, gadesla,

 de loop van ster en mane,

 die U geleidt op 't spoor van hare banen,

5 dan spreek ik: "Hoe *verzint*

 U *zo* een worm, een mens, een mensenkind!

 Wat is de roem des mensen,

 dat *U hem mint, bekommerd om* zijn wensen?

6 U hebt hem *zo* verrijkt,

 dat hij bijkans Uw engelen gelijkt."

 U kroonde hem met merken

 van eer en prijs tot heer van al Uw werken.

7 U stelt hem in Uw stee

 in't hoog gezag der wereld, over 't vee,

8 de schapen in de heiden

 en ossen, die in veld en beemden weiden;

9 ook over 't pluimgediert,

 dat door de lucht met vlugge pennen zwiert;

 en vissen, die zich reppen

 in zee en stroom en daar hun adem scheppen.

10 O Heer, ons aller Heer,

 hoe schiet de zon van Uwe naam en eer

 haar held're wonderstralen

 zo ver om d'aard en over alle palen.

 PSALM 9A(9)

**DANK- EN SMEEKBEDE M.B.T. VERLOSSING VAN VIJANDELIJKE ONDERDRUKKING**

2 Getrouwste Noodhulp in mijn smart,

 ik wil uit *heel* mijn hart

 U loven en ontvouwen

 Uw wonderdaden op een rij.

3 Ik wil, in U verheugd en blij,

 ‑ mijn Opperste Betrouwen ‑

 al juichende met zang en snaar

 U eren in het openbaar.

8 Maar zonder te bezwijken

 bleef God, die Zijne rechtersstoel

 gesteld heeft boven 't aards gewoel,

 om 't vonnis vlak te strijken

9 in billijkheid en met één woord,

 elk recht te doen, die dat behoort.

10 Daar zit de Heer, der armen wijk,

 *hun bijstand* in gelijk

 en druk. En hierop hopen

 en zien z' op U, in nood en strijd;

 die *goed* beseffen wie Gij zijt.

11 Want al wie derwaarts lopen

 om troost te zoeken, vinden raad

 bij U, die niemands klacht versmaadt.

19 De arme, die op God vertrouwt

 ‑ al zat hij lang benauwd ‑

 wordt boven niet vergeten.

 God kent *tenslotte ieders* schuld.

 Der armen lijden en geduld,

 die hele jaren sleten,

 vergeet de Hoogste niet altoos

 en d'uitkomst is niet vruchteloos.

 PSALM 9B (10)

**TEGENOVER HOOGMOEDIGE ONDERDRUKKERS WORDT TOEVLUCHT GENOMEN TOT GOD**

1 Waar steekt U, Schutsheer van't geslacht

 der vromen, met Uw macht,

 zo lang en stil verborgen?

 Waarom verzuimt U, ver en wijd

 van d'Uwen, hen te rechter tijd

 te redden door Uw zorgen?

 *Hen bij te staan* in nood en druk,

 *als zij gebukt gaan onder 't* juk?

.

18 Bescherm, *o Heer, dan* in *zijn* recht

 de wees, die onder legt.

 *Verlos* verscho*pp*elingen,

 *van* hun verdrukkers. Help ze ras,

 opdat *geen* mens van *stof* en as

 *ooit nog eens zal* bespringen

 *zijn medemens van* brosse stof

 *en U, o Heer* van’t hemels hof.

 PSALM 10 (11)

 **NIET WEGVLUCHTEN**

3 *De mensen schonden grof de* wet,

 die *hen gesteld was* - zonder smet. -

 *Ze sloopten zelfs haar fundamenten.*

 *Wat anders staat op die momenten*

 *aan een rechtvaardig mens te doen*

 *dan weg te trekken, met fatsoen?*

4 De *Vader*, boven wolk en zwerk

 gezeten in des hemels kerk

 op Zijnen rechtsstoel, driemaal heilig,

 slaat Zijn gezicht en ogen veilig

 op d'onderdrukten, staroogt sterk

 en onderzoekt een ieders werk.

 Hij ondervraagt de vrome man

 en 't onrechtvaardige gespan.

5 d'Alziende let op ieders handel,

 der goeden en der kwaden wandel.

 *God* haat *degeen*, die ‑ al te blind ‑

 de ongerechtigheid bemint.

7 Want God bemint het recht gewis

 zoals Zijn aard rechtvaardig is.

 Hij schept behagen in't rechtmatig,

 *maar* haat *wat* krom is en eigenbatig.

 Hij ziet van boven uit Zijn rust

 d'oprechten aan met liefd' en lust.

 PSALM 11 (12)

**BESCHERMING TEGEN LEUGENAARS EN BEDRIEGERS GEVRAAGD**

6 Maar wat zegt God?

 "Ik zal van boven komen

 tot troost en toeverlaat

 der hulpeloze, troosteloze harten

 - van zuchten moe en mat ‑

 en voeren hen getrouw en vrij van smarten

 in een behouden stad."

7 Gods woorden zijn zo *edel* als metalen,

 als zilver in de gloed

 *door*'t vuur beproefd, gelouterd zevenmalen,

 getoetst ten overvloed.

 PSALM 12 (13)

 **KLAAG- EN SMEEKBEDE OM GODS REDDING IN NOOD**

2 Hoe lang, *o God*, vergeet U mij

 en zet *U* mij uit Uw gedachten?

 Hoe lang *nog* keert U op mijn klachten

 Uw heilzaam aanschijn van mijn *zij*?

3 Hoe lang, o God, zal ik, verstrooid

 van zinnen, treuren *zo* ellendig?

 Hoe lang zal druk mijn hart inwendig

 *zo blijven* knagen, meer dan ooit?

4 Ach, wil Uw ogen naar mij keren.

 Verhoor mijn *klacht* ‑ ik lig in lij.

 Verlicht mijn ogen en gezicht,

 eer ik ze sluit en't licht ontbere.

6 Doch ik heb *slechts* op Uw genade

 *mijn hoop* gebouwd. *Die* handhaaft mij.

 Mijn hart springt op als U mij redt.

 Ik wil U loven met gezangen,

 voor zoveel *goeds*, van U ontvangen.

 'k Heb op mijn harp een wijs gezet.

 PSALM 13 (14)

 **DE MENSEN ZIJN SLECHT**

7 Wie zal uit Sion Jacobs' zaad

 herstellen in behouden staat?

 Het huis van Jacob, Israel,

 zal juichen met gezang en spel,

 als God 't gevangen volk herstell'.

 PSALM 14 (15)

**EEN PELGRIMSGEBED BIJ DE TEMPEL**

*I. Uitroep van de pelgrims*

1 Wie *mag er, Heer, van U* verschijnen

 voor't hoge koor, waar Cherubijnen

 de Bondkist dekken met *hun* schacht?

 Wie zal't gebeuren dag en nacht

 op *Gods verheven* berg te rusten

 ‑ het liefste dat een hart *kan* lusten?

*II. Antwoord van de tempelpriesters*

2 Wie niet besmet *is* in zijn wandel

 en *steeds* rechtvaardig in zijn handel

 de voeten in Gods schaduw zet;

 *wie* klare waarheid spreekt en met

3 zijn harte stemt en zonder liegen

 zijn tong *weerhoudt* van *het* bedriegen;

 wie, om des naastens heil te stutten

 *diens* scha en schipbreuk poogt te schutten;

 zijn oren stopt voor 't lasterwoord,

 dat hij tot 's anders nadeel hoort;

4 *niets opheeft met ’t losbandig* wezen,

 *maar hén* looft, die Gods strengheid vrezen;

 wie geen onwaarheid *vals* beëdigt,

 *en* niemand door bedrog beledigt,

5 noch 's armen vlees en bloedig zweet

 met woekerende tanden eet;

 *wie* nooit ’s *onschuld’gen* recht zou krenken,

 bekoord door gaven en geschenken;

 die zó kan leven, zonder erg,

 zal eeuwig rusten op Gods berg.

 PSALM 15 (16)

 **GEBED VAN EEN BEKEERLING**

 *‘k Verwacht* van God mijn erflot na dit strijden.

 Het rijke loon des kelks van mijn verdriet,

 *mijn* zwarigheên en overbitter lijden,

 verwacht ik van Het Oog, dat alles ziet.

5 U zult mij, Heer ‑ en niemand zal't beletten ‑

 in 't wettig erf ‑ mij toebeschoren ‑ zetten.

6 Het beste lot is mij ten deel gevallen.

 Mijn erfdeel munt in alle loten uit.

7 Dus loof ik God, wiens gunst mij boven allen

 gezegend heeft. Hij steef mijn raadsbesluit

 met kennis en verstand, om *goed* te mikken

 en 't hoogste lot voorzichtig uit te pikken.

 Hij prikkelde mijn hart en mijn gedachten

 inwendig, *laat* tot midden in de nacht.

8 'k Had Hem alleen voor ogen, onder 't wachten

 op Zijn gena*de, wetend dat* Zijn macht

 mij *steunde*, opdat ramp noch ongelukken

 Gods dienaar van zijn *schild*wacht *zouden* rukken.

9 *Vandaar dat heel* de blijdschap van mijn harte

 niet schuilen kan, maar uitbarst op de tong,

 die huppelt na het uitslaan van de smarte;

 en schoon de dood mijn erflijkheid besprong

 mijn lichaam zal geen worm in d'aarde spijzen,

 maar sluimeren met hope van verrijzen.

10 Want U, o God, zult nimmer meer gedogen

 dat mijne ziel in helse duisternis

 gedompeld blijft, noch 't lichaam uit elks ogen

 in 't graf verrot; het lichaam, dat U is

 geheiligd, zal noch kan na 't bitter sterven

 geenszins vergaan, verrotten noch bederven.

11 U leert mij klaar de baan des levens kennen,

 de weg *die voert* naar *Uw* onsterflijkheid.

 *Vervul* mij *van* Uw blijdschap, onder 't rennen,

 die neerstraalt van Uw aanschijns Majesteit.

 Uw *milde* hand *bedeelt*, na deez' ellende,

 de hopende met blijdschap, zonder ende.

 PSALM 16 (17)

**SMEEKBEDE VAN EEN ONSCHULDIG VERVOLGDE OM GODS RECHT**

*Gebed om de hulp van de Heer*

1. O billijk en rechtvaardig Rechtgespan,

 *ver*waardig *U* te horen

 mijn goede zaak en *laat deez’* vrome man

 zijn klachten voor Uw oren

 ontvouwen: neig Uw oren naar mijn bee.

 Mijn lippen, met geen logen

 noch schone schijn van recht verbloemd, waarmee

 de vierschaar wordt bedrogen.

2. Aartsrechter, vel het vonnis met Uw mond

 en sla Uw oog beneden

 naar mijn *gedrag*, op billijkheid gegrond

 en onvermomde reden.

*Betuiging van eigen onschuld*

3. U hebt mijn hart door’t vuur des druks beproefd

 en onderzocht bij duister.

 U vond geen smet, *die nog berouw behoeft*

 *en die mijn eer ontluistert*.

4 De daad *verraadt* de wil, de mond het hart.

 Ik hield de steile wegen

 van Uw *gebod*, in tegenspoed en smart,

 en riep somtijds verlegen,

5 *uit bangigheid* en onvermogen:…

 "Heer,

 versterk mij op Uw paden.

 Bevestig toch mijn *sch*reden meer en meer

 opdat ze van Uw raden

 en heilig spoor niet glijden onverhoeds."

*Bede om Gods zorg en toewijding*

6 Ik hield met mijn gebeden

 en roepen aan, *met alsmaar groter* moeds,

 *omdat* U van beneden

 mij *pleegt* te horen. Neig, o Oppermacht,

 Uw oren naar mijn smeken

 en hoor mijn stem en droeve jammerklacht.

7 Vertoon een wonderteken

 van Uw genade en barmhartigheid

 in mij, dat alle staten

 van mensen zien, welk heil U hún bereidt,

 die zich op U verlaten.

*Perspectief*

15. Maar ik, o Heer - verza*digd* door Uw eis

 te houden en Uw rechten –

 zal eind’lijk U in’t hemels paleis

 aanschouwen met Uw knechten.

 Daar zal Uw eer en glans en heerlijkheid,

 bedekt met geen gordijnen,

 mijn geest verzaân, wanneer Uw Majesteit

 de vromen zal verschijnen.

 PSALM 17 (18)

 **LOF OP EEN KONING**

2 *O sterke* God en Heer van alle Heren,

 U wil ik heel mijn leven dienen, eren

 en minnen; want U bent mijn Kracht en Borg,

 mijn Toevlucht, mijn Verlosser, Troost en Zorg.

 3 Ik zal op God als op mijn noodhulp hopen.

 Mijn schutsheer als de stormers op mij lopen.

28 Want U verheft ootmoedigen en bloden,

 behoudt en redt hen uit gevaar en noden.

 Vernedert wie hovaardig henengaan

 en stout hun oog en wenkbrauw opwaarts slaan.

47 Nog leeft mijn God, gezegend en te prijzen.

 'k Zal d'oorzaak van mijn heil op mijne wijzen

 en snarenspel verheffen als mijn stut,

 de Godheid, die mij voorstaat en beschut,

 PSALM 18 (19)

 **GODS SCHEPPING EN GODS WET**

*I. Lofrede op Gods schepping*

2 De hemelen ontvouwen

 Gods eer en heerlijkheid.

 De hemelse gebouwen:

 Gods macht en majesteit.

 Zij melden in hun werken,

 zij roepen tegemoet:

 "O mensen, *wil be*merken

 dat d'Almacht ‑ wijs en goed;

 verborgen voor uw ogen ‑

 zich *heeft ge*openbaar*d*,

 U optrekt hemelwaart

 naar Zijn *ver*lichte bogen.

3 Dit wordt u aangewezen,

 verkondigd, dag *na* dag.

 Dit wordt u aangeprezen

 van nacht tot nacht, als 't plach(t).

(4) Men *heeft* *er* tong noch talen

 van nood om niettemin

 hun stemmen en verhalen

 te peilen op hun zin.”

5 Die stem *vervult* de aarde,

 alom befaamd, bekend.

 Zij klinkt tot 's werelds end,

 waar 't licht de lucht opklaarde.

*II. Lofrede op Gods Wet*

8 Ook zet dit wonderwerk

 voor die Gods wet gebruiken

 geen goddelijker merk

 als 's hemels wil en waarheid

 zo zuiver en zo net

 verkondigd in ZIJN WET,

 die neerstraalt uit Gods klaarheid.

9 Zij kan de lusten tomen,

 herscheppen hart en geest.

 Zij leert getrouw de vromen

 hoe God wil zijn gevreesd.

 Zij koestert zuigelingen

 met wijsheid als met melk.

 *Zij wil niet louter* dwingen

 *zoals een buis, maar van elk*

 verheugen het geweten.

 Gods tafelwet is klaar,

 *be*licht *juist hen* die daar

 in schaduw zijn gezeten.

10 Gods wet leert ieder veilig

 Hem vrezen en Zijn roe.

 Een vrees, die nut en heilig

 ons loont en kroont ‑ nooit moe

 van zeg(e)nen en vergelden

 de eeuwen in en uit.

 Gods wil en wetten velden

 nooit vonnis of besluit,

 dat vals was, maar eenaardig

 met Gods natuur en God.

 Dit toont, dat Zijn gebod

 oprecht is en rechtvaardig.

11 Geen goud, geen edelstenen

 zijn zo bekorelijk

*- hoe glansrijk zij ook* schenen -

 als Gods geboden: rijk

 en dierbaar uit hun wezen.

 De honing in de mond

 en raten - uitgelezen

 op ene morgenstond -

 *kan nimmer zo zoet smaken.*

12 Uw dienaar slaat ze ga,

 en spoort in't gâslaan na

 hoe *steenrijk* zij hem *maken.*

15 Mijn spraak zal U behagen

 en mijn bespiegling, vrij

 van schemer, U bevallen,

 o Noodhulp, enig Lot,

 Verlosser, Goede God

 en Hoogste *Troost* van allen.

 PSALM 19 (20)

 **EEN KONINGSPSALM**

5 *Al waar uw hart naar smacht*

 *geworde U, en dat U loont*

 *hetgeen* u raadzaam *acht.*

 PSALM 20 (21)

 **EEN KONINGSPALM**

14 O eeuwige Regeerder,

 die op‑ en ondergang

 *der zon* houdt in *be*dwang,

 dat Uwe macht vermeerder.

 Wij zullen eeuwig lang

 Uw lof op harpen spelen

 en met gespannen kelen

 en *vorste*lijk gezang

 verheffen Uw vermogen

 zo hoog in top getogen.

 PSALM 21 (22)

 **DE GROTE LIJDENSPSALM**

2 Mijn God, mijn God, *sluit mij* ‑ van 's hemels bogen ‑

 in Uw alziende ogen.

 *Waarom is het*, dat U in deze staat

 van druk mij zo verlaat?

 Uw noodhulp *huivert voor mijn* jammerklachten,

 U zet z'uit Uw gedachten.

 Mijn God, ik slijt de dag in dit verdriet

 en U verhoort mij niet.

3 Ik kerm bij nacht en zucht naar 's hemels bogen

 *maar U wordt niet bewogen!*

8 Alwie mij ziet, elkeen

 belacht, beschimpt, *be*spuwt mij, vloekt en lastert.

 Hun lippen zijn verbasterd

 van reden, en het brein van geest beroofd.

 Een ieder schudt zijn hoofd,

 begrinnikt mij en spalkt de mond dus open:

9 "Hij placht op God te hopen!

 God helpe hem, behoede nu Zijn kind,

 *als Hij het* zo bemint."

10 *U, o Heer, hebt mij* uit moeders lijf ontvangen.

 Mijn hoop en troost bleef hangen

 aan U, toen ik aan moeders borsten hing,

 mijn mond haar melk ontving.

11 Uw gunst heeft mij gekweekt en uitverkoren,

 zodra ik werd geboren.

 U was mijn God, van moeders lichaam aan.

 *Dat U* mij *bij* wilt staan!

12 Verlaat me niet, nu *ik* zo veel *ellende*

 *beleef* en geen *bekende*,

 ‑ niet een, niet een; ik *kijk van* west *tot* oost ‑

 mij bijstaat, stut en troost.

16 Mijn krachten zijn verstoven,

 bezweken als een potscherf, bros en krank.

 Mijn tong bleef, zonder klank,

 verdord en droog aan mijn verhemelt hangen.

 Het graf, om mij t'ontvangen,

 staat open. Ik, ter dood gewond, *sterf af*,

 *heb* één voet al in't graf.

18 Daar hang ik en men telt

 mijn *been’dren*, door het spannen van de leden,

 van boven tot beneden.

 Daar hang ik, tot een schouwspel en vermaak,

 der nooit verzade wraak,

 zo moedernaakt gelijk ik werd geboren.

19 Mijn kleren, hun beschoren,

 ten roof, zijn nu de vrijbuit van de wrok.

 Mijn nadeloze rok

 de krijgsman *via stenen* valt ten dele

 *waarmee hij pleegt te spelen.*

 Nu mis ik *alles*, o *mijn* Toeverlaat,

 in deze droeve staat.

23 *Nu wil ik* al mijn broeders Uwe naam

 en loffelijke faam

 ontvouwen en - temidden van de scharen,

 die in Uw naam vergaren -

 *U prijzen* met lofzangen en muzijk,

 ter ere van Uw Rijk.

 PSALM 22 (23)

 **EEN LIED VAN VERTROUWEN**

1 *De Heiland* is mijn herder en geleide.

 *Wat kom ik nog te kort?*

2 Hij weidt mij, als Zijn schaap, in vette weiden,

 waar gras noch groen verdort.

 Hij drenkt mijn ziel in koele bron en beke.

 Indien mijn geest verstrooi'

 en afdwaalt van de *aangegeven* streken

 brengt Hij haar weer te kooi.

3 Hij *leidt* mij op de *hoofdweg* van Zijn wetten

 en't goddelijke recht,

 om er Zijn naam in top te *laten* zetten

 *door't loflied* van Zijn knecht.

4 Al zwerf ik rond in *enge*, donk're dalen,

 beschaduwd *door* de dood,

 toch vreest mijn hart geen ongeluk of kwalen ‑

 *God* staat mij bij in nood.

 Ik mag mij *rustig* op Zijn staf verlaten,

 die trouwe herdersstok.

5 Hij dekt voor mij - ten schimp van die mij haten

 met onverzoenb're wrok -

 een volle dis, belaân met lekkernijen.

 Hij zalft mijn haar en hoofd

 met oliegeur, om't aanschijn te verblijen

 door glans, die druk verdooft.

 Wat wordt mij toch een schone kelk gegeven

6 vol wijn. God stort zijn hart

 genadig uit, ten beste van mijn leven,

 tot troost van alle smart.

 Ik zal Gods huis en zegenrijke tempel

 bewonen, dag en nacht,

 en nimmermeer verlaten Aarons drempel

 maar sterven op mijn wacht.

 PSALM 23 (24)

 **EEN PELGRIMSLIED**

*Het volk*

1 *De wereld en al wat die* in zijn palen

 en ronde ring *om*sluiten kan alom,

 ook mens en dier, die er hun adem halen,

 't is allemaal Gods goed en eigendom.

2 Want God is zelf de Schepper aller dingen.

 Op't water bouwde hij het wonderbaar gebouw.

 *Hij* wist *de zee* met duin en strand te dwingen,

 opdat de mens dit rond bewonen zou.

3 *Wie echter* zal de berg des heils beklimmen?

 En veilig staan in 's hemels heiligdom,

 waar Serafijn en Cherubijn *door*glimmen

 en eng(e)len God *omringen* om en om?

*de priesters:*

4 *Degeen*, die hart noch handen laat bevlekken

 en die geen tijd in ijdelh*eid* verkwist,

 of met een grijns van eden poogt te dekken

 - tot 's naasten scha - zijn vals bedrog en list.

5 De hemel zal die vrome man milddadig

 verrijken: wát hij drijft en *neemt* ter hand,

 Gods rijkdom valt hem heilzaam en genadig

 van boven toe, zoals een dauw op't land.

6 Dit is't geslacht der vromen, die God minnen

 en zoeken, als hun enig deel en lot.

 Dit zijn ze, die met *hoog*gespannen zinnen

 verlangen naar de komst van Jacobs God.

*het volk*

7 Aartsengelen, gekroonden, die daar boven

 gezeten *zijn* in volle majesteit,

 maak open*, gauw,* de poort van't hof der hoven;

 *ont*sluit *de toegang tot de* eeuwigheid.

*en de priesters:*

10 *De komst van onze* Koning is *op* handen,

 van wiens gezicht *de* eer en glorie straalt.

 Onthaal de Heer, die over alle landen

 en rijken heerst, in grootheid onbepaald.

 Wat vorst is dit? Het is de Heer der Heren,

 d'Almogendheid, de bron van alle macht,

 de Koning zelf, die alle vorsten eren,

 die alle macht in top houdt door zijn kracht.

 PSALM 24 (25)

 **LEERDICHT OVER DE WARE WEG**

 Een ander zoeke ‑ naar zijn lust ‑

 *bij* schepsels heul en troost en rust.

1 Ik stel op de *Lieve Heer*

 vol macht en kracht en *invloedssfeer*,

2 al mijn vertrouwen; hef mijn oog

 en hart naar U, mijn God, omhoog.

4 Och, toon mij, Heer, in 's werelds nacht

 en ommewegen, *heel* de schat

 van Uwe wet en 't rechte pad,

 en wijs mij 't spoor van Uw gebod,

 waarlangs men wandelt, recht naar God.

5 Geleid mij in het *held’re* licht

 van Uw *geboden*. Leer en sticht

 en onderwijs mij: want U kon

 door lessen, op Uw wet gegrond,

 mijn ziel behoeden, en ik sla

 het oog alleen op Uw gena,

 de *hele* dag, nooit hopens moe,

 van 's morgens af tot 's avonds toe.

6 Gedenk *toch* Uw barmhartigheên;

 barmhartigheên, vanouds voorheen,

 genoten door de oude stam

 en al het *kroost* van Abraham.

7 *Vergeet*, Heer, hoe mijn tere jeugd

 lichtvaardig van het *pad* der deugd

 *vervreemd kon raken* en ‑ licht verleid ‑

 bevlekt werd door onwetendheid

 en wulpsheid; die, te r*oe*keloos,

 uit dwaalzucht onheils omweg koos.

 *Bezie* mij naar Uw strengheid niet,

 maar naar Uw goedheid, die geen riet,

 dat teer en *zwak* is en geknakt,

 in stukken breekt en nedersmakt.

*Leraar*

8 *Want* God de Heer is *o zo* goed

 en *heel* rechtvaardig van gemoed.

 *Daarom ook houdt* Hij door Zijn wet

9 de mensen *af* van *alle* smet

 der misdaad, die Hij niet verschoont

 maar *helder* in *een* spiegel toont,

 opdat *de* mens*heid* zich getrouw

 voor zulke vlekken hoeden zou.

10 God stuurt zachtzinnigen en leidt

 ootmoedigen; *het* onderscheid

 van goed en kwaad *wordt hun* getoond

 en hoe Hij ieder straft en loont.

 God gaat *de* mens*heid* op het spoor

 van Zijn gena en waarheid voor.

 *Hij stuurt alwie* zijn gangen zet

 naar 's hemels heilverbond en wet.

12 Hoe gelukkig is

 de man, die vol bekommernis,

 God dient; met lichaam, ziel en geest,

 *de* goedertieren Vader vreest.

 Hij wandelt met een vaste tred

 naar 's hemels voorgestelde wet.

13 Die man zal erven al het goed,

 de uitgestorte overvloed,

 aan ieder van omhoog beloofd,

 waarvan hem tijd noch eeuw berooft.

 Zijn zaad bezit het wettig erf,

 van 's Vaders leen, *maar als* hij sterf

 *gaat alles* wat hem toebehoort

 op kinders en kindskinders voort.

14 Want God behoedt, *zoals een* vriend,

 *wie* hem godvruchtig eert en dient.

 Hij handhaaft *diens* geslacht met lust.

 Hij toont waar Zijn verbond op rust

 *nu* Hij zich door Zijn wet verbindt

 te zegenen, wie Hem bemint,

 ontziet en vreest zijn leven lang.

*Verdrukte mens*

15 *Geen wonder*, dat ik, zwak en krank,

 mijn ogen naar de hemel sla

 en dag en nacht naar Gods gena

 verlang. Ik wacht elk ogenblik

 dat Hij mijn voeten van de strik

 ‑ de valstrik der bekoorlijkheid ‑

 en loze lagen, mij geleid ‑

 ontslaat en *losmaakt* van die knoop!

16 Aanhoor, o aller vromen Hoop,

 *mij minzaam*, nu ik smeek en bid

 en eenzaam en verlaten zit.

 Bekoringen zijn zwaar en groot:

17 *Bevrijd* mij, *Heer*, uit angst en nood.

 Aanschouw toch mijn verworpen staat.

18 Verlos mij liever van het kwaad,

 waaraan ik al te schuldig ben

 en mij met reden strafbaar ken.

 Ik hoop op U, *zoals* 't betaamt,

 *dan* sta ik billijk, niet beschaamd.

21 Onschuldigen en vromen mij

 begunstigden, die *aan Uw* zij

 bleef *staan*, ongeknakt van moed.

 PSALM 25 (26)

 **GEBED VAN EEN ONSCHULDIG AANGEKLAAGDE MENS**

1 Alwetend Rechter, *U* verstaat

 een ieders recht, ook zonder blijken.

 Ik *wil* dat U ter vierschaar gaat

 om *nu* het vonnis vlak te strijken,

 't geschil *beslechten* tussen mij

 en mijn onbillijke partij.

2 O Hartekenner, onderzoek

 en proef inwendig hart en nieren,

 als goud in't vuur: sla op het boek

 van mijn gedachten, zin en zwieren,

 en breng mijn oogmerk en bejag,

 *zoals U* 't vindt, nu aan de dag.

3 Omdat ik Uw barmhartigheid

 gestadig zette voor mijn ogen

 En, door Uw voorbeeld *goed* geleid,

 mijn naasten hielp naar mijn vermogen

 en in Uw waarheid heel gerust

 gewandeld heb met liefd' en lust.

12 Mijn voet ging doorgaans rechte gangen.

 Ik zal U loven *en bezing*

 *Uw naam in* Uw vergadering.

 PSALM 26 (27)

 **DIVERSE GEBEDEN**

1 Wanneer mijn *hart* in duisternis

 van rampen vreest

 dan wordt mijn aangevochten geest

 *door* God, die 's vromen Trooster is

 en Hulp, verlicht.

 En mijn gezicht

 ‑ beneveld van de zwarigheên ‑

 aanschouwt hoe mij *de hulp* verscheen

 van mijn Behoeder, nooit volprezen.

 Wat aanstoot staat mij dan te vrezen?

4 Ik bad de Heer *slecht* om één zaak

 en hoop, dat Hij,

 die mij verhoort, dees bede mij

 niet weig'ren zal: da 'k met vermaak

 ‑ zo lang het bloed

 mijn geesten voedt

 en leven in het lichaam houdt ‑

 in 't huis, aan Aarons wacht betrouwd,

 mijn tijd en leven stil *mag* slijten,

 in schaduwe van Gods tapijten.

 Opdat ik daar Gods heerlijkheid

 bespieg'len mag

 en, opgetogen nacht en dag,

 Zijn lust, Zijn majesteit

 en schoonheid zien,

 die mij bedien

 en wijzen *naar* een rijker kerk,

 gewelfd nog hoger dan het zwerk,

 waar God, door *wolken* niet *verborgen*,

 verheerlijkt straalt *op al mijn zorgen.*”

5 In schaduw van Zijn paviljoen

 en heilig koor

 ontduik ik rampen, schuil er voor

 mijn vijanden, die vreeslijk woên.

 En Hij beschut

 mij in Zijn hut

 in tijd van nood voor ongeluk

 voor hagelbuien, ramp en druk.

 En veilig in Zijn tent *ge*borgen

 *ontsnap* ik *aan de* aardse zorgen.

 Hier rust ik, bewaakt *door* God

 en 't alziend oog.

 Ik zit getrokken hemelhoog

 als op een vrijburg en een slot,

 gebouwd heel trots

 op *hoge* rots

6 en zie mijn vijand over 't hoofd,

 die *merkt* ‑ van alle hoop beroofd ‑

 hoe God het hoofd, waarop men loerde,

 dus scheutvrij in dees hoogte voerde.

 'K liet mijn gedachten over al

 Gods wonderdaan

 en wonderbare werken gaan,

 verbaasd om *hun* ontelbaar tal:

 dit gaf me stof

 Hem prijs en lof

 en dank *te* off'ren in Zijn tent,

 *zoals* ik doorgaans ben gewend.

 Toen wijdde ik Hem met verlangen

 mijn keel en *stem* en harpgezangen.

7 Vergun mij, God, *dan* deze bee,

 die ene schat,

 waarom ik U zo vurig bad.

 Ontferm uit Uw gewijde stee

 U over mij.

 Mijn hart sprak vrij

 met een betrouwen: God, mijn licht.

8 Ik *keek* U *in Uw* aangezicht

 en zal, uit alle mijn vermogen

 U, niemand anders, zien naar d'ogen.

9 Och, keer Uw aanschijn nimmermeer

 van mij, dat ik

 die held're glans en blijde blik

 van Uw genadig oog ontbeer.

 Och, keer zo straf

 Uw oog niet af

 van Uwe dienaar, dat hij niet

 *zal* wankelen, *zoals* een riet,

 noch struik'len, als U hem uit toor(e)n

 verlaat en weigert te verhoren.

 Och, wees mijn Noodhulp en verlaat

 mij niet in nood,

 van Uwe toeverlaat ontbloot.

 Versmaad mij niet in deze staat

 van leed en last.

 Sta vast, sta vast,

13 Ik hoop in Gods onsterflijkheid

 *de* erfenis,

 die Zijn geslacht beschoren is,

 t'aanschouwen, schoon het lange beidt.

14 Verwacht Hem dan,

 *zoals* een man,

 en houdt U moedig in uw smart,

 uit een getroost en rustig hart,

 aan God, met alle godgetrouwen,

 als aan de pijler, waar ze'op bouwen.

 PSALM 27 (28)

 **EEN SMEEKBEDE OM REDDING & VERGELDING**

 **EN EEN VREUGDEZANG OM HET BEANWOORDE GEBED**

6 Geloofd zij God, die met Zijn oren

 zich heeft verwaardigd mij te horen.

 Mijn Hoop, mijn Schutsheer in de strijd,

 *ontving* mijn bede t'aller tijd.

7 Mijn beend'ren, uit het stof geheven,

 herbloeien weder en herleven.

 Dies loof ik Uw gena en kracht

 uit *heel* mijn hart, uit al mijn macht.

8 *Want God is voor* Zijn volk en staten,

 *de burcht*, waarop *zij* zich verlaten;

 *De Heer beschermt Zijn favoriet*,

 die Hij met ere zalven liet.

9 O Heer, behoedt Uw volk en zegen

 Uw erfdeel, tot Uw dienst genegen.

 *Leidt* en zet *het* ‑ eeuw in, eeuw uit ‑

 in ere, van geen tijd gestuit.

 PSALM 28 (29)

 **LOFLIED OP**

 **GODS MACHTIGE STEM**

1 U, die Gods kind(e)ren bent geworden,

 *kom hier*, treedt aan,

 *en stel u op naar rang en* orden

 langs d'offerbaan.

 Breng God uw zuiv're offeranden:

 een bok en lam,

 *als* offers om tot as te branden

 in d'altaarvlam.

 *En* breng eenstemmig God de Here

 - vol majesteit -

 uw offeranden, Hem ter ere

 uit dankbaarheid.

2 *Geef* prijs en eer *te*zamen

 de Heer alleen,

 Wiens naam verdooft *de* and(e)re namen

 bij Zijn Hebreên.

 Aanbidt Hem in Zijn heiligdommen

 *en* in Zijn tent.

 *Zijn* stem *laat* andere verstommen

 *tot* 's werelds end.

9 Gods stem helpt hinden aan het baren

 *door smart en* wee.

 Zij dringt door schaduw, loof en blaren

 van stee tot stee.

 De vromen spoeden naar Gods drempel

 en kronen Hem

 met lofzang in Zijn heil'ge tempel

 met hart en stem.

10 De Godheid giet, na 't lange tergen

 een springvloed uit

 de wolken en verdrinkt de bergen,

 waar 't zwerk op stuit.

 Hij zal als Koning ook regeren

 *vanaf* Zij troon

 en eeuwig alles reguleren

 naar 's hemels toon.

11 Hij sterkt Zijn volk en erfgenoten

 uit zijn paleis

 en zegent eeuwig Jacobs loten

 met vree en peis.

 PSALM 29 (30)

 **LOFPSALM WEGENS VERHOORD GEBED**

7 Toen ik *zorgeloos* *van harte*

 in *louter* weelde zat

 ‑ rijk gezegend, vrij van smarten ‑

 sprak ik te trots en prat:

 "Ik zit *goed* voor *heel* mijn leven.

 Wie zet mij uit mijn staat?

 U hebt mij in top geheven

 al naar Uw wil en raad."

8 *Zo braveerde ik vermetel*

 uit trots en onbescheid

 *wél* bevestigd op mijn zetel

 met eer en majesteit.

 *Maar* U keer*d*' Uw *zachte* ogen

 en aanschijn af van mij;

 *ik had* mij *totaal* bedrogen

 *door roem en* hovaardij.

 *Doodsangst voelde*  ik van binnen.

 Daar ging een hol getij

 en een *branding* in mijn zinnen.

 Mijn hoop *geried* in lij.

9 *Toen ontviel m'een* klachtig smeken,

 *'k Riep*:

 "Heer, wilt U voortaan

 mij van Uw gena versteken?

 Moet ik *ten* ondergaan?

10 Wie trekt voordeel uit mijn sterven

 en't storten van mijn bloed?

 *Dat* mijn lichaam moet bederven

 in stof en as gewroet?

 Kunnen stof en as U eren,

 *getuigen van* Uw trouw?

 And'ren de beloften leren

 *die U mij koel onthou'*?

11 God, *aan*hoor mijn deerlijk kermen

 in *Uw* genegenheid.

 Zie mij aan met groot ontfermen

 in mijn verlegenheid."

12 God verhoor*de* zonder beien,

 hersch*iep* mijn ongeneugt

 in een lofzang, en mijn schreien

 en rouw in volle vreugd.

 Rukt*e*, waar ik zat en treurde,

 *ontheemd, in zak en* as,

 mij de zak van 't lijf en scheurde

 mijn treurkleed snel en ras.

13 Hij omgordt met feestgewaden

 en blijdschap mijn gemoed,

 opdat ik Zijn grote daden

 weer op de oude voet

 in mijn heerlijkheid gezeten

 met zang en snarespel

 breed en *kost(e)lijk* uit zou meten.

 En vrij van aards gekwel

 eeuwig *eerbied zou bereiden*

 *aan God*, Hulp in 's hemels hof,

 nimmer *ook* mijn zang *zou* scheiden

 van *mijn royale* lof.

 PSALM 30 (31)

 **MIJN LEVEN LIGT IN UW HANDEN, HEER**

2 *Zo* bouw ik nu

 mijn hoop op U,

 op U alleen,

 *zoals* voorheen;

 dan kan mijn hoop niet wan*k’len*,

 niet spatten en niet schran*k’len*.

U oordeelt recht:

3 verlos Uw knecht

 en neig Uw oor

 naar hem. Verhoor

 zijn bede, zonder toeven

 en ruk hem, die met schroeven

 van druk geperst *zit* en benard

 uit *tegenspoed* en bitt're smart.

 *Zo* bouw *ik* nu

 mijn hoop op U,

 op U alleen,

 *zoals* voorheen,

8 en zal na nood en lijden

 *weer* juichen en verblijden

 in Uw gena,

 al komt ze spa;

 in nood en last,

 nog staat ze vast,

 en wordt ons niet onttogen.

 U ziet van 's hemels bogen,

 mijn nedrig hart aan, naakt en bloot

 en redt me in't nijpen van de dood.

15 Ik hoop op God,

 mijn heilzaam lot,

 en *zeg: U bent*

 *- het moet erkend -*

 mijn Schutsheer en Beschermer,

 mijn Toevlucht en Ontfermer."

16 Mijn macht en kracht en levenslot

 hangt aan de levendige God.

20 Hoe groot is't goed

 en d'overvloed,

 de lieflijkheid,

 die U bereidt

 en stil hebt uitgelezen,

 gespaard voor wie U vrezen!

 Wie U *ver*trouwt,

 zich aan U houdt,

 en *hoe* 't ook loopt

 vast op U hoopt,

 verleent U naar zijn wensen

 *veel heil* in 't oog der mensen,

 die zich verwond'ren om 't geluk,

 dat vromen toevloeit in de druk.

 PSALM 31 (32)

 **DE VREUGDE OM DE VERGEVING**

*Priester:*

1 *Gelukkig* mag men *iemand noemen*,

 die God zijn schulden *wil verbloemen*,

 wiens *zonden* Gods *gena* bedekt.

2 *Gelukkig*, wie *'t ten voordeel* strekt

 dat God hem *nimmer schuld* toereken'

 en in wiens geest geen valsheên steken.

*Boeteling:*

3 *Door't* zwijgen van mijn boos geweten

 *ben ik verouderd* en versleten,

 terwijl ik kreet de dag ten end.

4 Ik *droeg* en *wist van* mijn *ellend*',

 toen dag en nacht Uw hand uit *toor(e)n*

 mij *sloeg* en prikte als een door(e)n.

5 Ik heb mijn zwaar vergrijp beleden

 en U mijn ongerechtigheden

 niet meer verborgen. 'k Sprak: "Welaan,

 'k wil mijzelve melden gaan

 en God ontvouwen al mijn boosheid."

 En U vergaf mijn god*de*loosheid.

*Priester:*

6 *Daarom moet* elk, *die* neig*t tot* boeten,

 bijtijds zich werpen voor Uw voeten,

 eer hem de springvloed *henenruk*'.

*Boeteling:*

7 U bent mijn toevlucht als mij druk

 omringt. *Dan laat u mij omgeven*

 *met vreugd om weer vrij voort te leven.*

*Priester*

8 "'K zal uw verstand", zegt God, "verwekken

 en *heel de* weg, die u moet trekken,

 u komen wijzen van omhoog.

 Ik zal met Mijn zorgvuldig oog

 U naarstig gaslaan en regeren,

 en nimmer 't aanschijn van u keren.

9 Betoom en breidel *uw* gebreken.

 *Wees niet met* muil *of* paard *verg'leken*.

 *Die blijven enkel in 't gelid*

 *met* muilprang en met mondgebit!"

10 *Zie aan hoe* zondaars moeten bloeden

 als God hen geselt met veel roeden.

 Maar Gods *gena*, voor vromen open,

 *ommantelt* hen, die op Hem hopen.

11 Verheug, verblijd U in de Heer,

 rechtvaardig volk, en wie men meer

 *vroomhartig* en oprecht mag noemen,

 U mag op God met reden roemen.

 PSALM 32 (33)

 **EEN LOFPSALM OP GODS HEERSCHAPPIJ**

 **IN DE SCHEPPING EN DE GESCHIEDENIS**

1 *U* allen, die gedachten, woord en zeden

 weegt in de schaal van billijkheid en reden,

 verheugt U, juicht voor't hemels hof:

 oprechte harten past Gods lof.

2 Ontvouwt Gods eer: laat die ten hemel varen

 op cyterklank, op galm van vijf paar snaren,

 en zwaait ‑ nooit spel noch zingen moe ‑

3 de Hoogste nieuwe lofzang toe.

4 Want Gods beloft' en woorden gaan geregeld

 en worden trouw in al zijn werk bezegeld,

 bevestigd, en Zijn heilsverbond

 beschaamde nooit die zuiv're mond.

 Het lust Hem met genade te bedauen

 al die Zijn woord omhelzen en vertrouwen.

 Het lust Hem goddeloz' en vriend

 te lonen naardat elk verdient.

5 *De aarde* is vervuld van Gods genade.

 Hij *wrocht*, behoedt en slaat zijn schepsels gade,

 vooral de mens, begaafd met al

 wat lijf en ziele dienen zal.

10 Gods wijsheid kan zeer licht de raad der dwazen

 en volken, als het stof, als mist, verblazen.

 Hij stoot der mensen aanslag om

 en maakt de raad der vorsten stom.

11 Maar Gods besluit en raadslot zullen blijven

 eeuw in, eeuw uit. Wat God met kracht wil drijven,

 dat voert hij sterk en rustig uit,

 van stam tot stam, van spruit tot spruit.

12 Gelukkig is het eigen volk des Heren,

 dat God omhelst en *steeds* Zijn naam wil eren

 het volk, dat eeuwig en altoos

 Hij voor Zijn lot en erfdeel koos.

13 d'Alziende sloeg Zijn ogen naar beneden

 en zag alom de mensen henentreden.

 Hij zag uit Zijn gespannen tent,

 de mensen tot aan 's werelds end.

14 d'Alziende, die een ieders hart boetseerde

 en klaarlijk kende, al wat omlaag verkeerde,

 en elks gedachte, werk en wit,

 van waar Hij op Zijn zetel zit.

18 Maar merk, Gods oog bewaakt en slaat hem gade

19 al wie God vreest en steunt op Zijn genade

 ontrukt hun zielen van de dood

 en voedt ze in bitt're hongersnood.

20 't Godvruchtig hart met zijne medestanders

 rust hierom vast op God en niemand anders;

 op God, die zeker en gewis

 der vromen hulp en schutsheer is.

21 Uit deze bron ontspringt in druk en smarten

 de vreugd, *zoals* een beek, in vrome harten.

 Op Gods gewijde naam en God

 betrouwen wij ons hoogste lot.

22 Och, zegen ons, o Heer ‑ en Uw geslachten,

 *die onversaagd* op Uwe goedheid wachten ‑

 met Uw gena ‑ de rijke vrucht

 van ons gebed, van zucht op zucht.

 PSALM 33 (34)

 **DE VREUGDE VAN HEN, DIE OP GOD VERTROUWEN**

*I) Lof aan God, want Hij redde mij uit de nood.*

2 *In voorspoed en in* ongeluk

 ‑ het ga zo God *het* wil ‑ op wijs

 en maat, die mijn *gemoed* verrukt,

 *zing ik* God *dank toe*, Hem ten prijs.

 Ik wil mijn keel op tonen zetten

 en eeuwig 's hemels lof trompetten.

3 Mijn zang zal eer inleggen bij

 de Godheid, *die* ik *lofprijs* schenk.

4 *De ned'rige*, die 't hoort, zal blij

 *gevol(li)g geven aan* mijn wenk,

 wanneer ik roep: "Nu *dankt eendrachtig*

 en looft met mij die *God Almachtig.*"

5 Toen *eens* mijn ziel was in de klem,

 - *ik riep* Hem vurig aan - *boog* Hij

 *Zijn* oren naar mijn droeve stem

 en jammerklacht en rukte mij

 uit alle *angst* en zwarigheden,

 die mij benauwden, hier beneden.

*II. Over God, de vreze Gods, goed en kwaad en het lot van de vromen*

*a. God is de redder in nood*

6 *Zie* op naar God *vanuit* uw smart.

 Zijn troost verlicht u als de damp

 des druks benevelt zin en hart.

 *U* staat *dan* niet beschaamd in ramp.

7 Toen armen klaagden, in't overstelpen

 des druks, *heeft God hen willen helpen.*

*b) God redt alwie Hem vrezen*

8 De *Vader* zendt *Zijn* engel neer.

 Die legert zich rondom de man,

 die God ontziet en 's hemels eer

 zo loflijk uitbreidt als hij kan.

 En God, in goedheid nooit volprezen,

 verlost uit nood alwie Hem vrezen.

9 Och merk eens op en *laat* de smaak

 der tong van het bekoord gemoed,

 u meld*en - louter* op haar spraak ‑

 hoe lieflijk, hoe honingzoet

 de Godheid is. Gelukkig bouwen

 de wijzen, die op God vertrouwen.

10 Gij heiligen, *door* 's hemels geest

 gedreven naar het hoogste lot,

 ziet toe, dat u de Godheid vreest

 en nimmer kwetst het hoogst gebod:

 Want *hem*, die God vreest, onbezweken,

 *zal* hulp *en* nooddruft *niet* ontbreken.

11 De rijke vrek in overvloed,

 leed armoe, hongerde, onverzaad

 van roof en onrechtvaardig goed.

 Maar die God zochten, vroeg en laat,

 ontbrak 't in armoe, hoe verlegen,

 nog nooit aan schat van troost en zegen.

*c) Schuw het kwaad*

12 Komt *hierheen*, mijn scholieren, koomt.

 Ik zal U leren, door Gods Geest,

 hoe God de zoon beloont, die schroomt

 Zijn naam te kwetsen en Hem vreest.

13 Wie wil zijn levenstijd verlengen,

 zijn dagen zalig overbrengen?

 Wie zalig leven wil en blij,

14 betoom', besnoei' zijn tong van kwaad,

 van dubbelheid, bedriegerij,

 *van* leugentaal en valse raad.

15 Schuw kwaad, zoek 't goede met verlangen,

 *kweek eendracht* en volg vredegangen.

*d) Het perspectief van de vromen*

16 Want God bewaakt het vroom geslacht

 van boven met Zijn alziend oog

 en neigt Zijn oren naar hun klacht,

17 maar dreigt ‑ vergramd in's hemels boog ‑

 *om alle* bozen te verdelgen,

 de naam des stams met al zijn telgen.

18 De vrome riep de hemel aan

 en 's hemels Heer verhoorde hem,

 verloste hem, die ‑ overlaân

 van druk ‑ *zijn nood kloeg* met zijn stem.

19 God legert zich om droeve harten

 en zalft ootmoedigen in hun smarten.

20 De *zorgen van de* vromen zijn

 ontelbaar: *echter* God alleen

 verlost, na 't nijpen van de pijn,

 zijn volk uit alle zwarigheen:

21 bewaart hun beend'ren op hun smeken

 en laat niet een in stukken breken.

22 De dood der goddelozen is

 de *ergste*, jammerlijkste staat.

 Hij dwaalt van't pad des heils gewis,

 die *vrome mensen* plaagt en haat.

23 God *redt* de zielen van Zijn knechten,

 *houdt voorspoed klaar voor Zijn* oprechten.

 PSALM 34 (35)

 **DE HEER, DE WREKER VAN ZIJN VOLK**

9 Maar mijn gemoed zal na dit lijden

 in Gode juichen en verblijden

 en zich met lust

 verkwikken over zijn Behoeder,

 Beschutter, Zegenaar, Alvoeder,

 in stilt' en rust.

10 Mijn ziel en b*otten* zullen spreken.

 Wie wordt, o Heer, bij U geleken

 in macht en kracht,

 in goedheid, wijsheid en genade

 en liefde, die hem vrijdt voor schade,

 die op U wacht?

 U kunt verdrukten licht beschermen,

 ontrukken uit des sterken ermen

 wie zucht en klaagt;

 ontrukken arme en droeve scharen

 de klauwen der geweldenaren,

 die d'arme plaagt.

 PSALM 35 (36)

 **AFKEURING OVER DE GODLOZEN EN**

 **LOFPSALM OP GODS GERECHTIGHEID EN GOEDHEID**

6 Uw barmhartigheên bereiken

 't hoogste teiken

 aan de sterrelichte boog.

 En de trouw van Uwe waarheid

 - rijk van klaarheid -

 raakt het *drijvend* zwerk omhoog.

7 Uw rechtvaardigheid in't kronen

 en belonen

 van een ieders vroom gerucht,

 steigert hoger dan de duinen

 dan de kruinen

 van 't gebergte, zon en lucht.

 Uwe vonnissen, gebleken

 en gestreken

 in 't beleid, dat nimmer sliep,

 uit Uw hoge rechterstoelen,

 zijn als poelen,

 als een afgrond, ons te diep.

8 Heer, U hoedt en kunt bestieren

 mens en dieren

 door Uw alvoorzienigheid.

 O, hoe hebt U Uw genade

 vroeg en spade

 rijk en heerlijk uitge*spr*eid!

 In de schaduw van Uw veren

 daar verkeren,

 daar verschuilen zich gerust

 harten, die al hun vertrouwen

 op U bouwen,

 van Uw voorzorg welbewust.

9 d'Overvloed van Uwe hoven

 schenkt van boven

 hun volop tot aan de boord.

 En U drenkt de godgerusten

 met Uw lusten,

 als met beken, *immer* voort.

10 Want U bent, o rijke Vader,

 bron en ader

 van het leven zonder end.

 Wij bespieg(e)len uit dees naarheid

 in Uw klaarheid

 't eeuwig licht in 's hemels tent.

11 *Stort* toch Uw barmhartigheden

 uit, beneden,

 over ieder, die U kent.

 Kroon het zuiver hart rechtvaardig

 dat U, waardig,

 met geen vlekken is geschend.

 PSALM 36 (37)

 **LEERDICHT OVER GOED EN KWAAD**

1 Benijd *toch niet* de bozen.

 Misgun de goddelozen

 *toch niet een beetje overvloed.*

 *Aanvaard hun* rijkdom *welgemoed*;

 *ga daar nu niet om* morren.

2 *Dit alles zal* verdorren

 *zoals het* hooi en gras op 't land

 geveld *wordt door des* maaiers hand.

3 *Op God slechts moet je* bouwen

 *je* hoop en *je* vertrouwen.

 Volg 't goede na, met vreugd en lust.

 Bewoon *je* akkerland gerust.

 Gods rijkdom zal *je* voed'ren

 door aanwas veler goed'ren.

4 Indien *je* God met blijdschap eert

 schenkt Hij *je* wat *je* hart begeert.

5 Ontvouw de Heer der dingen

 al *je* bekommeringen.

6 Hij zal *je* recht voor elks gezicht

 tevoorschijn brengen in 't licht.

 *Je* zaak zal heerlijk pralen,

 *zoals* de middagstralen

 *afkomstig* van des hemels lamp

 *nog klaarder zijn* na mist en damp.

7 Gehoorzaam 's hemels reden

 en ijver met gebeden.

 Misgun het niet - door nijd gepord -

 dat enig schelm gezegend wordt.

8 Betoom d'oplopendheden

 en dolheid, *ruw* van zeden.

 Laat varen afgunst en verdriet

 en volg het spoor der bozen niet.

16 Het klein bezit des vromen

 rechtvaardiglijk bekomen,

 is heel wat beter dan het goed

 des rijken vreks, vol overvloed.

17 Want God *duldt* geen verdrukken,

 breekt 's rijken arm in stukken.

 Hij handhaaft de oprechte mens,

 die Hem vertrouwt naar 's hemels wens.

18 d'Alziende kent de handel

 en onbesmette wandel

 des vromen - en zijn erfenis

 blijft eeuwig zeker en gewis.

19 Ook staan ze niet verlegen

 in tijden, dor van zegen.

 De rijke God verzaadt *z’in* nood

 van honger *en* uit milde schoot.

23 God stiert des vromen gangen

 en wandel met verlangen

 en lust tot zijn behoudenis.

24 Zo ras zijn voet aan't glibb'ren is

 komt God hem onderstutten

 en met Zijn hand beschutten.

 *Zodat* d'oprecht' en vrome man

 geen lid in 't vallen pletten kan.

25 'k Was eertijds jong van jaren,

 nu draag ik grijze haren.

 *Maar nimmer zag ik op de straat*

 *een vrome, door zijn toeverlaat*

 *g’heel in de steek gelaten*

 *Nooit zag ik diens nazaten*

 *aan’t bedelen,* naakt en arm en bloot

 van deur tot deur, geperst uit nood.

 PSALM 37 (38)

 **GEBED VAN EEN UITGESTOTEN ZIEKE**

5 Ik draag mijn schuld *zoals* een zware last.

6 Mijn wonden stinken en vervloeien

 om al *de* dwaasheên, die mij moeien.

 Ik blijf gekromd en ben aan jammer vast.

7 Ik ga gedrukt, gehele dagen lang.

8 Mijn lenden zijn vol zuchts, vol schimpens,

9 mijn *zieke* leên vol pijn, vol krimpens.

 Ik lig in lij en schreeuw; mijn hart is bang.

10 U kent, o God, al 't geen wat ik begeer.

 Mijn zuchten is U niet verborgen.

11 Mijn hart, vol onrust, krielt van zorgen.

 Mijn kracht is weg, mijn ogen zien niet meer.

22 Mijn God, mijn *Heer*, verlaat mij nimmermeer.

 Noch wijk van mij met Uw genade.

23 Uw bijstand kome mij te stade,

 mijn God, mijn Heil, Behouder, Stut en Heer.

 PSALM 38 (39)

 **GEBED VAN IEMAND, DIE IN STILTE LIJDT**

2 Ik *vatte* heimelijk bij mij

 *het plan op* om voortaan

 ‑ van alle sli*ppartij*en vrij ‑

 mijn wandel *n*a te gaan.

 *Ik zorgde*, dat mijn tong *maar* niet

 ‑ ter smette van mijn ziel

 *en tot mijn* naastens nadeel ‑ iet,

 hoe weinig ook, ontviel.

3 *Omzichtig toomde ik* mijn mond,

 wanneer een booswicht kwam

 om mij te tergen, zonder grond,

 *met kwaadheid, list* en gram.

 Ik *hield mij* stom en sprakeloos,

 vol ootmoed en geduld,

 *al deed 't me pijn*, dat hij *zo* boos

 mij kwetste, zonder schuld.

4 Mijn hart werd heet van brand en gloed

 en mijn bespiegeling

 ontstak een vuur in mijn gemoed

 als mij ter harte ging

 mijn naastens snood' ondankbaarheid

 en zwakheid en vergrijp,

 in weerwil van Gods majesteit,

 *hoe onterecht en lijp.*

5 Ik sprak bedacht, in mijn gebed:

 O Heer, ontdek me toch

 wat *grens*paal U mijn leven zet.

 Hoe lange duurt het nog?

 Hoe groot is't jaartal van mijn tijd,

 opdat ik eenmaal weet

 wat mij nog schort, eer 't leven slijt?

 Want U mijn dagen meet.

6 Mijn tijd is *maar* een ogenblik

 bij U, die eeuwig leeft.

 Alwie hier - wél in zijne schik -

 aan aardse dingen kleeft,

 is blind en ijdel; min *dus* niet

 de mens, die heerlijk schijnt,

 *maar toch* vergaat eer't iemand ziet,

 *en als* een schim verdwijnt.

7 *Bemoeit soms niet de rijke vrek*

 zich ijdel om het goed

 en 't werelds, dat de ziel *bevlek'*?.

 Hij spaart een overvloed

 van schat en rijkdom, zonder tal,

 en weet, nooit grabb'lens moe,

 niet eens wie hij dit laten zal,

 noch kent het eind waartoe.

8 Maar nu, o Heer, wat is hetgeen,

 waarop ik hopen mag?

 *Bent U*, o God, *dan* niet alleen

 mijn rijkdom en bejag?

 Is al mijn erfgoed niet omhoog?

9 O Heer, verlos mij dan

 van al mijn misdaân, voor Uw oog

 bedreven nu en dan.

13 O Heer, verhoor toch mijn gebeên

 en smeken in ellend.

 Verhoor mijn zuchten en gesteen,

 *U*, die mijn tranen kent.

 Och zwijg niet in mijn ballingsdom,

 zo *veraf* van Uw troon.

 Ik dool als vreemd *zoals* alom

 mijn vaders zijn gewoon.

14 Vergeef mij al 't kwaad, dat ik beken.

 Verkoel mijn gloed, eer ik

 niet langer hier op aarde ben,

 na 's levens ogenblik.

 PSALM 39 (40)

 **GEBED VAN BEPROEVING, VOLHARDING EN GELOOF**

2 Ik heb *een lange tijd*,

 tot aan de hals toe diep gezonken,

 *mijn God*, in angst, verbeid;

 z*ijn* uitkomst *zocht ik*, schier verdronken.

 Ten*slotte* *hoorde* Hij

 mijn *dringend bidden* en mijn kermen;

 ontrukt*e* g'nadig mij

3 de jammerpoelen met Zijn ermen -

 dit slijm van zwarigheên.

 Hij zet*te* mij op vrije voeten,

 behouden op een steen,

 en w*ees* hen, waar zij treden moeten.

4 *God* gaf mij nieuwe stof

 om *Hem erkent'lijk* toe te zwaaien

 een herelijke lof.

 En allen, die mijn kans zien draaien

 op Gods voorzienigheid ‑

 *zulks* niet *door 't lot* of in het wilde,

 maar *door een* wijs beleid,

 wiens werk van 't oogmerk nooit verschilde ‑

 *zij* allen hopen ‑ *bang*

 door ramp ‑ op *God* in hun ellende.

5 *Gelukkig is de man*,

 die God, eer Hij Zijn aanzicht wende,

 *ver*trouwt en op Hem hoopt.

 Naar mensenhulp en krank vermogen,

 wanneer de kans verloopt,

 niet ommeziet noch wordt bedrogen

 door een *misplaatste* stut.

6 *Geprezen zijn Uw* wonderdaden.

 Wie kent de diepe put

 van Uw gedachten en Uw raden,

 te duister om te raân?

 Wiens brein begrijpt Uw stijl en orden

 *in't* op‑ en ondergaan?

 Wie kan *met* U *verg'l*eken worden?

 Ik heb ten deel de blaân

 van 's hemels wond'ren opgeslagen,

 aan anderen gemeld:

 maar om die *alle* voor te dragen,

 *hun tal* is ongeteld,

 en blijft ontelbaar zonder ende.

7 U eist, o Heer, geen brand

 van offerand in dees ellende,

 noch offer van ons hand.

 U moet mijn oren toebereien.

 Brandoffers eist U niet

 voor 't misdrijf, waard om te beschreien.

8 Ten*slotte* sprak ik: Ziet,

 *nu* kom ik zelf en schenk mijn leven,

 mijn vlees, tot offerboet.

 Zo staat in 't boek van mij geschreven.

9 *Dus* kom ik welgemoed,

 om *heel* Uw wil *in't* werk te stellen.

 Mijn God, dát is mijn wil.

 Men kan Uw wil en woorden spellen

 uit letteren, al stil

 en heimelijk in mijn hart gesneden.

10 'k Verkondig al Uw recht

 in Uwe kerken hier beneden.

 De lippen van Uw knecht

 Uw wil en rijke lof ontvouwen.

11 U, Hartekenner, weet

 hoe ik Uw lof zocht op te bouwen.

 Uw trouw - die niet vergeet

 te schenken Uw beloofde gaven

 aan elk, die U behaagt -

 ik in mijn hart nooit liet begraven.

 Een ieder heeft gewaagd

 van Uwe lof, als ik verhaalde

 hoe U elkeen met lust

 behoedd' en naar zijn werk betaalde,

 waarop Uw waarheid rust.

 'k Heb deze waarheid niet verborgen,

 noch Uw barmhartigheid

 voor menigten bedekt uit zorgen:

 maar toond' Uw heerlijkheid.

12 Nu laat mij Uw barmhartigheden

 en waarheid nimmermeer

 *ont*breken, die op mijn gebeden

 mij stutten tot Uw eer.

17 Verheug *hen*, Heer, verblij

 al die U zoeken en U eren

 en roepen: "Gode zij

 nu eer en prijs, te allen tijden."

 *Dat* allen, die U hoedt,

 zich in Uw eer en lof verblijden.

18 Maar ik, die arm van goed,

 nooddruftig ben, getroost mij heden,

 dat God, mijn Vader, leeft,

 en voor mij zorg draagt, hier beneden.

 Mijn Hulp, die voor mij streeft,

 mijn God, mijn Schutsheer, mag 't geschieden,

 verzuim *niet mij Uw* hand te bieden.

 PSALM 40 (41)

 **EEN ZALIGSPREKING EN EEN KLAAGZANG VAN EEN ZIEKE**

2 *Gelukkig* is de man,

 die op de nood der armen

 verstandig letten kan;

 hun nooddruft *vol erbarmen*

 ter harte neemt, zoveel hij mag.

 God zal hem, *op* de droeve dag,

 in 't nijpen van zijn lijden,

 ook helpen en bevrijden.

3 De Heer, die elk bewaart,

 zal hem *tot* schutsheer strekken;

 *als* hij ten grave vaart,

 uit as en stof *op*wekken;

 gelukkig in't gezegend land

 ter neder zetten; voor de hand

 des vijands hem verweren

 en alle slagen keren.

4 God zal op 't *ziekte*bed

 zijn afgepijnigd leven

 niet laten ongered,

 noch troostloos henesneven;

 maar 't *ziek*bed schudden naar zijn lust,

 opdat de *zieke* zachter rust'

 op 's hemels hulp, verschenen

 *tot* troost na deerlijk stenen.

13 U hebt m' om mijn *onschuldig*heid

 bemind, gekroond met majesteit,

 ten hemel opgetogen

 voor Uw genad'ge ogen.

14 Gezegend zij, van stam tot stam,

 de grote God van Abraham.

1. Zie de totaal-uitgave verzorgd door A. Verweij van 1937, opnieuw uitgegeven in 1986 bij H.J.M. Becht, Amsterdam. [↑](#footnote-ref-1)
2. “Psalm 38(39), regel 61. [↑](#footnote-ref-2)
3. “Psalm 38(39), regel 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Psalm 26(27), 6e couplet. [↑](#footnote-ref-4)