|  |  |
| --- | --- |
| **Ps. 99**  Dominus regnat: tremunt populi; Sedet super cherubim: movetur terra.  Dominus in Sion magnus et excelsus super omnes populos.  Celebrent nomen tuum magnum et tremendum: Sanctum est illud.  Et regnat potens qui justitiam diligit: Tu stabilisti quæ recta sunt, justitiam et jus exerces in Jacob.  Extollite Dominum Deum nostrum, et procumbite ad scabellum pedum ejus: Sanctum est illud.  Moyses et Aaron sunt inter sacerdotes ejus, Et Samuel inter eos qui invocabant nomen ejus: Invocabant Dominum, et ipse exaudiebat eos.  In columna nubis loquebatur ad eos: Audiebant mandata ejus, et præceptum, quod dedit eis.  Domine, Deus noster, tu exaudisti eos; Deus, propitius fuisti eis, sed ultus es injurias eorum.  Extollite Dominum Deum nostrum, Et procumbite ad montem sanctum ejus: Nam sanctus est Dominus, Deus noster. | *Herren er konge! Folkene skælver. Han troner på keruberne, jorden ryster.*  *Herren er stor på Zion*  *og ophøjet over alle folkene.*  *De skal prise dit store og frygtindgydende navn. Hellig er han!*  *Mægtige konge, der elsker ret, du har grundfæstet retskaffenhed, ret og retfærdighed har du øvet i Jakob.*  *I skal hylde Herren, vor Gud,*  *kaste jer ned for hans fodskammel. Hellig er han!*  *Moses og Aron, hans præster, og Samuel, som påkaldte hans navn, de råbte til Herren, og han svarede dem.*  *Han talte til dem i skysøjlen,*  *og de overholdt hans formaninger og den lov, han gav dem.*  *Herre, vor Gud, du svarede dem,*  *du var en Gud, der kunne tilgive og kunne hævne deres gerninger.*  *I skal hylde Herren, vor Gud, kaste jer ned for hans hellige bjerg, for hellig er Herren, vor Gud!* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ps. 130 1-5**  De profundis clamavi ad te, Domine;  Domine, exaudi vocem meam. Fiant aures tuæ intendentes in vocem deprecationis meæ.  Si iniquitates observaveris, Domine, Domine, quis sustinebit?  Quia apud te propitiatio est; et propter legem tuam sustinui te, Domine.  Sustinuit anima mea in verbo ejus:  Speravit anima mea in Domino. | *Fra det dybe råber jeg til dig, Herre.  Herre, hør mit råb, lad dine ører lytte til min tryglen!*  *Hvis du, Herre, vogtede på skyld,*  *hvem kunne da bestå, Herre?  Men hos dig er der tilgivelse,  for at man skal frygte dig.*  *Jeg håber på Herren, min sjæl håber; jeg venter på hans ord, min sjæl venter på Herren* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ps. 122**  Lætatus sum, quia dixerunt mihi: “In domum Domini ibimus.”  Jam consistunt pedes nostril in portis tuis, Jerusalem, Jerusalem, quæ ædiﬁcata est ut civitas, in se compacta tota.  Illuc ascendunt tribus, tribus Domini, secundum legem Israëlis, ad celebrandum nomen Domini.  Illic positæ sunt sedes judicii, sedes domus David.  Rogate quæ ad pacem sunt Jerusalemæ! Securi sint qui diligunt te!  Sit pax in mœnibus tuis, securitas in palatiis tuis!  Propter fratres meos et sodales meos loquar:  “Pax in te!”  Propter domum Domini, Dei nostri, precabor bona tibi.  Rogate … | *Jeg blev glad, da de sagde til mig:  Lad os drage til Herrens hus!  Nu står vore fødder i dine porte, Jerusalem, Jerusalem, du er bygget som byen, hvor folk forsamler sig.*  *Her drager stammerne op,*  *Herrens stammer. Det er en vedtægt i Israel, at Herrens navn skal prises.  Her står dommersæder,  tronstole for Davids hus.*  *Bed om fred for Jerusalem:Gid de, som elsker dig, må leve trygt, gid freden må råde over din ringmur, og tryghed i dine borge!*  *For mine brødres og venners skyld*  *siger jeg: Fred over dig!*  *For Herren vor Guds tempels skyld*  *ønsker jeg lykke for dig.*  *Bed …* |