**ZPÍVEJTE PÁNU NOVÉ PÍSNĚ**

1. Zpívejte Pánu nové písně, vždyť divné věci učinil,

svou pravicí nás vyňal z tísně, svým svatým ramenem nás kryl.

Pán v nekonečné laskavosti své spásy známost zvěstuje

a ve své věčné spravednosti všem národům se zjevuje.

2. Pán na svou milost pamatuje, / nám kdysi hojně slíbe­nou, /

a pravdu svou vždy naplňuje, / tu Izraeli zjevenou. /

Hle, jak náš Bůh nás věrně řídí / svým slovem času každého, /

tak všecky kraje světa vidí / spasení Boha našeho.

3. Kdo bydlíte na zemi celé, / hlas Pánu ke cti vydejte, /

a přineste mu díky vřelé / i žalmy jemu zpívejte. /

Nuž slavte Pána v plesu stálém / citarou, harfou, troubami, /

před Hospo­dinem, slavným Králem, / hlas vydávejte s chvalami.

4. Zvuč, moře i se všemi tvory, / a lidé země zpívejte. /

Též i vy prozpěvujte, hory, / a všecky řeky plesejte. /

Před Pánem zvučte, neboť přijde, / by soudil svět v spravednosti, /

svou pravdu zemi zjevit vyjde / a lidem soudy v svatosti.

**ZPÍVEJTE, ČEST VZDEJTE**

1. Zpívejte, čest vzdejte Hospodinu ze všech stran!

Staré věci přestaly a nové se začaly!

Obnovení smyslové, začněte písně nové!

Nechať množí chvály Boží, což má dchnutí, s vnitřní chutí

po všem světě! On jest Pán!

2. Zpívejte, jásejte, / chválíce Hospodina! /

Nechť že se chvály jeho / konají dne každého, /

ať lidské pokolení / šetří svého spasení! /

Oznamujte / a zvěstujte / všem krajanům / i pohanům /

skutky Boží, kdož je zná.

3. S pilností, s radostí / chválu jemu každý vzdej! /

Však se máte čistiti, / ozdobu svatou vzíti, /

chtíc’ do síně vcházeti / a jemu se klaněti. /

On chce opět / lásky oběť. / Tu připravte, / obětujte, /

všecken svět ho ve cti měj!

4. Vesel se srdečně / nebe se vším svým vojskem! /

Též ty, země, veselá / proč bys býti neměla? /

Vody, moře, studnice, / prozpěvujte vždy více! /

Nechať hlučí, / též i zvučí, / co v propastech, / hlubokostech; /

měj Hospodin čest ve všem!

**PROČ SE SVĚT MARNOSTI, BOHATSTVÍM HONOSÍ**

1.Proč se svět marností, bohatstvím honosí?

Vždyť jeho sláva, lesk, skončí vždy v bezmoci.

Co stavěl s námahou, za chvíli pomine.

Jak suchá tráva zas, jak suchá tráva zas v dýmu se rozplyne.

2. Kde jsou dnes králové slavní a vznešení,/

mudrci hloubaví, v rozum zahledění?/

Kde říše, národy, co chtěly vládu mít?/

Jak loňský sníh mizí, jak loňský sníh mizí,/ musely odejít.

3. Člověče můj milý, čeho se přidržíš?/

Co navždy zůstane, co zítra opustíš?/

Kochat se hojností, těšit blahobytem?/

Znát Boží zá­kony, znát Boží zákony,/ nosit je v srdci svém?

4. Co v Písmu psáno, to pro svět je bláznovství./

S nadějí v lásce žít s vírou i moudrostí./

Druhým teď sloužit máš, o sebe nepečuj./

Jen s milostí Boží, jen s milostí Boží / získáš pak život svůj.

**Každý den, Pán mi sílu dává**

Každý den, Pán mi sílu dává, písní mou, je můj Pán.

On se stal mým spasením, když kráčím s ním, nemusím se bát,

 když kráčím s ním, nemusím se bát.

**SVATÉ BOŽÍ POŽEHNÁNÍ**

1. Svaté Boží požehnání buď nyní i vždy nad námi

z Krista křižovaného, věčně požehnaného.

2. Jenž daří hojnou milostí / jako svou manou na poušti /

k síle lidu věrného, / k zahnání všeho zlého.

3. Ó žehnej nám v něm Pán Bůh náš, / ó nás ostříhej Pán Bůh náš, /

osvěť tvář svou nad námi / a budiž vždycky s námi!

4. Pravice Boží požehnej / a v nás dílo své rozmáhej /

skrze Krista samého, / ať jsme na věky jeho!

5. Jděte, věrní, požehnaní, / v Kristu vírou vyvolení, /

cestou pravdy pokoje, / z níž je pravá naděje.