s.4

Stormectigste / Høyborne

Første oc Herre/

Herr Friderich den III.

Danmarckis / Norgis/ Venders oc

Gothers Konning: Hertzug udi Slesvig

Holsten/ Stormaarn/ oc Dytmersken: Greffue udi

Oldenborg oc Delmenhorst/

Min Allernaadigste Herre oc Konge/

ynsker

Jeg

Naade/ Fred/ Velsignelse/ oc all Lycksalighed ved

JEsum Christum.

stormectigste/

Høyborne Første

oc Herre / Allernaadigste

Konge

Ligesom Gud den allerhøyeste/

aff tuende

Menniskelige Afecker.

aff huilckede til deris

fleste Gierninger i dette

Menniskelig Leffnet at forrette/ synderligen føris

oc bevægis/ lader sig i

sit H. Ords Skriffter

mange steher kalde rætfærdighed ov

Barmhiertig: Saa beviser hand sig ocsaa

meget offte lige saadan i Gierningen imod sine

Børn/ her udi sin Naade regiering/ at hand

bedrøffuer / oc forbarmer sig igien

Effter sin store Miskundhed.

s.5

Naar Mennisken med frivillige Synder/

Gud den Allerhøyeste til Vrede operrer/ da bedrøfuer

oc straffer hand rætfærdeligen/ dog aff

Naade til Menniskens eget beste; oc naar de

der ved lader sig føre i deris Synders Kundskab/

oc dennem med alvorlig fortrydelse hierteligen

begræde oc affbede/ gifuer hand Trøst

oc Glæde igien/ oc forbarmer sig aff sin store

Miskundhed/ aff huilcken hand aldrig ingen

Behag haffuer i den ugudeligis Død/ men alvorligen vil/

at hand sig skal omvende/ oc saa

besue udi salig velstand for hans Ansict/ her i

tiden oc hisset ævigheden.

Saadanne tuende Naadegierninger/ ofuer

den allene vise GUD/ fast ideligen i sin Regiering

s.6

med sine Børn/ baade i sær med en/ aller

fleere/ det en huer med sig selff befinder; Saa

ocsaa i Almindelighed med gandske Riger

oc Lande/ som hannem kiende oc tienne.

Dette udviser klarligen/ det synderlig Regimente

Gud fordum hafuer ført med sit eget

udvalde Folck/ Israeliterne / iblant huilcke allene/

hans sande Kundskab oc tienneste / da

vaar at finde.

Thi effter at de udi Rgypten/ offuer fire hundrede

Aar hafde været trellet oc tribuleret/ oc

Gud HErren effter sit naadige Løffte vilde gifue

dennem selff it Land til eyedom / lod hand

dem ved sin Tiener Josuam / i det kostelig oc

meget fede oc fructbare Canaans Land indføre/

huilcket de med vebnet Haand skulde indtage

oc besidde. Men der de Landet icke nær haffde

indtaget/ eller de Hedenske indbyggere udryddet/

bedrøffuede Gud dennem meget høyt

aff sin Rætfærdighed/ for deris utacknemmelighed

oc Ondskab/ i det hand ved den timelig

Død/ deris Hoffuet oc Anfører Josuamborttog

s.7

at denu bleffue gandske raadvilde oc

mistrøstige.

Men Gud HErren forbarmet sig ofuer

dem igien/ oc gaff dem Dommere i steden/ en

effter anden/ som dennem aff deris Fienders

Haand/ ved Guds Krafft oc Bistand frelste oc

udfriede/ naar de effter langvarig udstanden

Tribulatz oc bedrøffuelse/ raabte til HErren/

udi en Hiertens omvendelse. Af huilcke Dommere/

en huer sin Liffs tid/ dem siden dømte oc

beskermede. Førde saa it meget synderligt/ oc

ligesom Faderligt Regimente/ meere ved gode

Raad oc Formaning end med Mact oc strenghed.

Thi Gud den Allermectigste selff/

vaar da/ oc vilde være deris Konge.

Det holdte Gud saaledis med demudi 450.

Aar/ oc i midler tid offte brugte denne Vexe oc

Forandring / at hand dem for deris Ondskab

oc Afffald straffede oc bedrøffuede: Oc naar

De sig omvendede / forbarmede sig offuer dem

igien/ effter sin store Miskundhed.

der effter/ som denne Regierings maade/

effter

s.8

effter deris meget daarlige begiering/ bleff /

forandret/ saa de kom under Kongelig Regimente/

oc GUd rætferdeligen haffde forskut

deris første Konge Saul/ som hand i Vrede

haffde giffuet dennem; oc dog i stedet haffde

i Naade udvaldt oc giffuet dem den meget ynskelig

oc fromme Konge. David/ en ræt behagelig

Mand for Gud / under huis Gudfryctige

oc rætferdige Regimente/ de lefuede en tid

lang / i god ynskelig Velstand: Da hafuer Gud

dennem atter bedrøffuet/ i det hand ved Døden

hørttog denne meget fromme oc ynskelig

Konge/ som med største Gudfryctighed / høy

forstand/ oc Herviske Gemyt oc Frimodighed

i førretiufue Aar saa meget viseligen oc vel hafde

regieret/ søgt oc fremmet iblant dem/ Guds

Allerhelligste Naffns ære med største

iffrighed/

oc straffet Synden med all Alvorlighed.

Offuer huilcket dødelig Affald/ de jo billigen

maatte høyeligen bedrøfuis.

Men GUD haffuer forbarmet sig ofuer

dem/ oc giffuet dem Trøst oc Glæde igien/ i det

hand

s.9

Davids Søn / Salomon / til den

Kongelig Regiering hafuet ophøyet/ huilcken

hand med høy Visdom oc Forstand hafuer

begaffuet / oc med it meget lycksaligt oc fredeligt

Regimente benaadet.

Huilcket hand til Guds Husis opbyggelse

fornemmeligen/ oc hans æris oc tiennistis forfremmelse:

saa vel som oc til sie Undersaatters

Velfærd/ ræt hafuer brugt/ dem til stor Hiertens

Trost oc Glæde. Efftersom det jo er vist/

at iblant alle Guds vor HErris Legemlige oc

timelige Naadegaffuer / er en Gudfryctig/

From oc rætfærdig Øffrighed en aff de allerfornemmeste/

huilcken Mennisken ingenlunde kunde

ombære/ saa fremt dette gemeene Leffnet i

Verden/ i nogen Velstand skal holdis ved lige.

Effter Konning Salomons Død/ der

Riget i tuende Deele er blefuet adskild/

hafuer Gud enda holdt denne samme maade/

at hand dennem tid effter anden/ for deris fortrædelig

Ondskab/ offte hart hafuer bedrøfuet

oc straffet/ oc dog forbarmet sig ofuer dem igien

udi

s.10

naade oc miskundhed; indtil saa lenge

baade Øffrighedens oc Undersatternis

Uophørlig ugudelighed/ oc store Affguderi

bleff lige ved Hedningernis som boede omkring

dem / med Guds oc hans hellige Propheters

Bespottelse oc Forfylgelse tillige/ at GUds

Rætfærdighed/ det icke lenger kunde lide. Hafuer

derfor omsider/ efter største Langmodighed

været nødt til med grundelig ødeleggelse at

straffe; At hand først Israels Rigis indbyggere

under deris sidste Konge Osea/ aff

Salmanassar hafuer ladet til Assyrien

fengslig henføre / huor med bleff ende paa det

Rige.

Oc siden der effter Juda Rigis indbyggere

i ligemaade henføre aff Nabuchodonosor/

i det Babyloniske Fengsel/ met

deris sidste Konge / Zedechia / da baade

Stad oc Tempel / oc det gandske Land bleff

ødelagt.

Huad

s.11

Bedrøffuelse oc Elendighed de udi

saadan Fengsel under det Hedenske oc Barbariske

Folck haffue udstanden/ kand icke nocksom

tenckis eller udsigis.

Dog haffuer den Barmhiertige Gud omsider/

effter at de udi 70. Aar/ deris Synder oc

store Daarlighed/ ved Babylons Flod/ væmodeligen

haffde begrædt oc beklaget/ forbarmet

sig ofuer dem igien/ oc ført dem der fra /

hiem i deris Land igien/ at de baade Stad oc

Tempel hafue opbygt/ oc nogenlunde ere kommen

til rette oc Rolighed.

Oc ligesom den alvise Gud saaledis hafuer

holdt det fort oc fort med sit Folck fordum:

saa haffuer hand oc i vor tid/ oc her iblant os /

brugt oc bevist de samme tuende Naadegierninger/

baade offte tilforn/ sær ved Krig oc

flendlig Offuerfald/ sær i andre maade: Saa

oc i synderlighed dette forgangen Aar/

da hand offuer vore mange slemme Synder

fortørnet/ haffuer os i disse Riger oc Lande/

meget

s.12

høyt bedrøffuet/ i det hand os i den forige

store Sorg for vor Naadigste udvalde affdøde

Printz / i samme Aar hafuer borttaget

ved den timelig Død/ vor Allernaadigste Herre

oc Konge selff / Konning Christian

den IV. E. M. elskelig kierre S. Herr

Fader / høyloffligst ihukommelse/

en Konge uden Exempel oc uden lige.

Formedelst huilcket dødelig Afffald / baade

E. M. selff/ aff naturlig Sønlig Elskelighed

hierteligen er bleffuen bedrøfuet; oc gandske

Danmarckis oc Norgis Rigers meenige

Indbyggere aff alle Stender / hafuer faaet en

meget stor Hiertesorg saa at Landene nu ligge

i største Bedrøfuelse; Kircker oc Skoler/

Adel/ oc u-adel / Geistlige oc Verdslige/ Borger

oc Bønder/ sucke oc sørge: Ah! ah! at saadan

en from/ Christelig oc aldrig nocksom berømmelig

Konge skulde os fratagis! som hafuer

staaet os alle i Faders sted / til at affverg huis

s.13

Skade oc Forderffuelse/ disse Lande anfectede/

oc at tilvende sine kiere Undersaatter

alt got/ at vi under hans milde oc Faderlig

Regiering / kunde lefue it stille oc roligt Leffnet/

i all gudelighed oc ærlighed.

Derfor jo ypperliger en Herre vi hafue

mist: jo større er billigen vor Bedrøffuelse.

Dog hafuer den naadige GUD alligevel

forbarmet sig igien/ effter sin store Miskundhed/

(des være hans allerhelligste Naffn/ ære

oc Tack ævindelig) oc hafuer aff Faderlig godhed/

i disse farlige oc besuerlige Tider/ giffuet

disse bedrøffuede Riger E. K. til it Haffuet

oc Herre igien/ oc set E. M. paa E. M.

elskelig kierre S. Her Faders Kongelig Stoel/

ligesom hand fordum/ effter den fromme Konning

Davids dødelig Affald / gaff dem den

Fred elskende Konning Salomon igien.

Ved huilcken Guds den Allerhøyestis store

Himmel Gaffue/ alle E. M. Undersaatter sig

s.14

sig høyeligen trøste oc glæde/ udi fast oc utuis

actig Forhaabning/ at dette vort bedrøffuede

oc betrengte Federneland / ved E. M. Christelig

Regiering / oc Faderlig Omhyggelighed /

igien skal vorde trøstet oc paa Beenene ophiulpet

Thi E. M. store Gudfryctighed/ synderlig

Nidkierhed for Guds ære oc den reene Religion /

berømmelig Fromhed / oprictige Rætferdighed /

oc andre Kongelige oc Førstelige

Dyder / som E. M. aff GUd er kronet med /

giøre os her om visse oc forsickrede.

Oc effterdi den Kongelig Regierings Byrde

oc Besuerlighed/ er utenckelig stor / trede oc

E. M. undersaatter daglig sammen med voris

hiertelige Bønner/ med huilcke vi hos Gud

den Allerhøyeste flitteligen oc uforsømmeligen

anholde om E. K. M. ynskelige oc lycksalige

Velstand / til sit Allerhelligste Naffns oc

æris forfremmelse / oc disse Rigers bestandige

Velferd oc gode.

Saadan vor store / baade bedrøffuelse paa

den ene/ oc Trøst/ paa den anden side/ hafue man mange

s. 15

fornemme lærde Mænd her i Riget/

med deris udgangne Skriffter / paa deris

egne/ oc allis voris vegne udi all underdanighed

offentlig fremviist.

Effter dem alle / kommer Jeg E. Mayst.

underdanigste ringe Tienner omsider frem /

min høye Plict oc Skyldighed/ ocsaa i nogen

maade / underdanigst at lade see oc kiende/ formedelst

denne ringe Prædicken/ som effter den

høy Øffrigheds Befaling / i den Kongelig /

høysørgelig Ligbegengelse udi Kiøbenhafn/ af

mig uværdig/ ved Guds Naade oc Bistand

bleff holden huilcken Jeg icke uden dybe sucke

oc modige Taare hafuer sammenskreffuet.

Huilcken/ endog den for sin slette enfoldigheds

skyld/ icke vaar værd / at komme for Liuset oc

udi trycken/ meget mindre at den under E. M.

Naffn skulde udgaa oc publiceris, huilcket aff

mange/ uden all tuist/ i det verste vil vorde optaget

oc udlagt: Dog effterdi E. M. Naadigste

Villie her om/ er mig nyligen tilkiende giffuet:

s.16

oc dens meeste indhold er om den salige

Herris vor Allernaadigste Kongis meget

Christelige oc Gudfryctige Leffnet/ oc S. endeligt/

som alle gode Mennisker til Exempel oc

efftersiun / vel maa forrestillis: hafuer Jeg/

all min egen Ringhed uactet / understaaet

mig (E. Mayst. Naadigste Befaling i nogen

maade / udi all underdanig Lydighed at effterkomme)

samme ringe Prædicken ved Trycken

at lade udgaa. Huilcken Jeg E. Mayst. nu

underdanigst offererer; med allerunderdanigste

Begiering/ E. M. den ville med Kongelig

Gunst oc Naade antage oc forsuare/ oc stedtze

forbliffue mig oc mine en Naadig Herre oc

Konge.

Den Allernaadigste gode Gud formaner

Jeg dagligen aff inderste Hiertens grund/

hand for Sønnens Jesu Christi skyld/ ville E.

K. M. til Siel oc Liff naadeligen velsigne/ udi

sin sande Fryct styrcke oc bevare/ udi langvarig

oc bestandig Sundhed / oc all god Kong:

ynskelig

s.17

Velstand opholde/ sit eget allerhelligste

Naffn til ære/ sin fattig betrengede oc bedrøfuede

kircke til Trøst oc Forsuar/ oc os alle /

E.M. undersaatter til bestandig Fred oc Velferd/

Amen.

Saa sucker oc beder

E. K. M.

Daglig Forbeder oc underdanigst

Tiennere

Lauritz Jacobsøn/

Hoffpræditant.

i Naffn

s.18

i Naffn Gud Faders/ Søns/

oc Hellig Aands.

Indgangen.

Aa denne meget sorrigfulde oc bedrøfuelige

Dag/ ere vi udi dette sorte /

sørge oc Grædehus kommen tilsammen /

denne sørgelig Tienniste/ oc

klagelig Begengelse at holde/ nu vi med Hiertens

bevegelse oc største væmodighed / see for

Øyne / den Høyborne oc Stormertige Herris

oc Kongis Konning Christians den IV.

Danmarckis / Norgis/ Venders oc Gothers

Konge / Hans Mayst. Lig / huilcken den Almectigste

oc allene vise Gud/ effter sit urandsagelig

Raad/ oc Villies velbehag/ for nogen tid siden /

fra denne urolige Verdens store besuerlighed /

tilevig Fred oc Glæde naadeligen hafuer

s.19

henkaldet. Offuer huilcket høybedrøffuelig

Dødsfald/ vi i disse Riger oc Lande/ som tro

undersaatter / os billigen paa det høyeste oc

hierteligste gremme oc bedrøffuis. Ere oc derfor

nu her i Dag komme til stede/ vor Salige /

høyloffligst ihukommelse/ Allernaadigste

Konge/ en skyldig oc tilbørlig æris Almindelse

at anstille/ oc noget der hos aff Guds eget saliggiørende

Ord at forhandle: Sampt oc disse

Rigers oc Landers almindelig store Nød oc

Trang for Gud den Allerhøyeste / med bedrøfuede

Hierter at fremdrage.

Huorfor / at saadant vort Gudelig Forset /

sin ynskelig Ende kunde naae oc erlange /

saa at Guds Allerhelligste Naffns ære i nogen

maade kunde befodris: Vi alle/ udi vor store

Hiertesorg oc bedrøffuelse kunde trøstis/ oc udi

Liff oc Lefnet forbedris/ huor ved vi Guds retferdige /

dog velfortiente Straff/ timelig oc evig

maatte undgaa ville vi nu for alting samptligen

os for den Allernaadigste Gud hierteligen

ydmyge/ oc hannem om sin værdig H. Aands

krafftige

s.20

Opliusning oc bistand/ i Sønnens

JEsu Christi Naffn/ anmode/ lesende aff

hiertet/

Fader vor / ic.

Texten / som udi denne høysørgelig

Begengelse/ er berammet/ ved Guds naadige

Bistand/ et skulle fremsettis/ findis. Paral. 29. v. 26.

seq: beskreffuen med effterfølgende

Ord.

DAvid/ isat Søn/ vaar Konge ofuer

all israel. Men tiden som

hand vaar Konge ofver israel/ er fyrretiuffe

Aar. I Hebron regnerede

hand siuff Aar/ oc i Jerusalem regnerede

hand tre oc tredifue Aar. Oc

Hand døde i en god Alder/ mæt af Dage/

Rigdom oc ære: Oc Salomon /

hans Søn/ bleff Konge i hans sted

for

s.21

fortalen.

kIffuer eders Klæder sønder / binder

Secke om eder/ oc sørger: Thi / vide

i icke / at i Dag er falden en Første oc

mectig Heldt i israel? Saa taler den fromme

David med største væmodighed/ den Dag den/

berømmelige kiecke Krigs Øffuerste/ Abner/

bleff begrafuen/ huilcken Kongen selff/ oc alt

Folcket med hefftig Graad/ oc modige Taare.

beklagede/ som er at læse / Sam. 3. v. 31/ 38.

Vi paa denne sorrigfulde Dag/ høybedrøffuede

Christe/ haffue langt større Aarsag/

icke vore Klæder/ men Hierterne at sønderrifue;

icke Secke oc Sørgeklæder allene / men idel

suck oc klage at iføre os icke Vandtaare/

men/ om mueligt vaar/ idel blodige Taare at

græde oc udgyde. Thi vide i icke/ fromme Christne/

at paa denne Dag er falden en Første oc

mectig Heldt/ huilcken all Verden hafuer maat

forundre sig paa? Vide i icke/ at Guds Ords

oc æris mectige oc iffrige Forfremmere: Alle /

s.22

Christelige Dyders Speil oc Manster/ Alle

fromme søsters oc Herrers lofflige Exempel

oc efftersiuner falden? Det er den Høyborne/

Stormectige Konning Christian den

IV. Danmarckis/ Norgis/ Venders oc Gothers

Konge/ den allerdyreste/ Allergudfryctigste/

allerrætfærdigste / vor Fæderne Lands allerfrommiste

oc kieriste Fader/ som i Verden

hafuer faa/ eller ingen lige. Ah! Ah! huilcken

it jammerligt Fald er det/ Vel er det saa: Der

som vi her om rættelige ville tale eller tencke/ da

er hand icke falden; Thi hand er langt meere/

effter Guds naadige oc Faderlige behag oc villie/

optagen/ fra Arbeid til Ro oc Huile/ fra Strid

til Fred / fra Mødsomhed oc Bedrøffuelse til

evig Herlighed oc Glæde: Men vi ere faldne/

Gud bedret/ Vi ere dybt henfaldne i Støn oc

Elendighed; Vi ere bleffuen vore Fiender en

Spot/ oc Folcket en Foract.

Her er Aarsag til at sørge oc græde / for

Øffrighed oc undersaatter/ for Adel oc uædel/

s.23

for Lærde oc Leege/ for Mand oc Quinde/

alle disse Rigers oc Landers indbyggere/ denne

S.Kongis undersaatter / huilcke alle/ hand

indtil sidste Aandedræt/ som en allerfrommeste

oc kieriste Fader/ hafuer elsket/ beskermet oc forfremmet.

Alle vi med huer andre/ hafue høy/

Aarsag/ med modige Taare/ med dybeste Sucke

oc med største Hiertens Væmodighed at

raabe oc skrige aff Jer. 9. v. 18. Ah! at vi

haffde Vand nock i vore Hoffueder

oc vore Øyne vaare Graadskilder/

da maatte vi græde Dag oc Nat. Thi

vor Hoffuets ypperlig Krone er

afffalden.

Vel hafuer den Rætferdige Gud os offte

oc hart hiemsøgt/ men icke/ maa skee/ saa hart

som nu. En haard Streg vaar det Gud slog

os med/ der hand for rum tid siden hafuer borttaget

den stormectige / høyborne / meget Gudfryctige

oc dyderige Dronning/ Anna catharine

s.24

it ræt Spell oc Exempel for alle Førstelige

Personer / disse Riger oc Lande icke til

ringe Hiertesorg oc Skade.

En haard Streg vaar det/ at hand der effter

fratog os den Høyborne Første oc Herre/

Hertug uldrich/ it Lius oc Prydeise for

all Christenheden. En meget haard Streg

vaar det/ at den Rætfærdige Gud bortkaldte

for kort Tid siden / vor Naadigste udvalde

Printz/ den høyborne Førsteoc Herre/ Her

Christian den V. høylofflig ihukommelse

som vi forhaabte/ næst Gud/ at skulde vorde

med tiden/ disse Rigers Hoffuet oc Herre.

Men dette er dog det haardeste/ at der saadant

vor store Saar oc Sorg/ vaar icke blefuen/

end med tyndiste hinde offuerdragen/ meget

mindre tillægt: Aaret vaar icke nær omme/

førend den Almectigste Gud/ aff vore Synder

operret/ haffuer frataget os vor Allemaadigste

oc kieriste gamle Lands Fader selff/ Konning

Christian den IV.

s.25

saa frem oc Gudfryctig

saa Rætfærdig/ saa omhygelig for sine

undersaatter/ som aldrig ingen meere eller bedre

haffuer været. Ah! Gud bedret Gud bedret

Ah! Gud naade os / at vi saa skulde synde

oc Gud den Allerhøyeste til saadan haard

Straff offuer os opvecke! Ah! huor haffuer

Gud bevist en haard ting imod os/ maa vi vel

sige aff Psal. 60/ 5.

Gack nu hen/ du arme Danmarck/ oc græd

bitterlig. Gaar hen alle Rigens Stender/ oc

binder Secke om eder. Gaar hen høye oc lauge

Rige oc fattige/ oc setter eder i Støv oc Aske

med Sorg oc Uæklage/ at saadan en ynskelig

oc aldrig nørksom berømmelig Konge oc

Fader er os frataget/ under huis lycksalig Regimente

vi hans undersaatter / som Diurene

oc Fuglene/ under it herligt/ grønt/ viit udbred

Træ/ haffue sidt i god Ro/ kunde søge vor Næring

oc biering / nyder Landsens gode / haldis

ved Dom oc Rætfærdighed oc lefve it fredsomligt

Leffnet i all gudelighed oc ærlighed.

s.26

O du store oc mectige Komning Christian

huor er nu din Mact? huor er din Beskermelse?

huor er din Faderlig Forsorg? huor

er din høye Visdom? huor er dit kiecke Heldemod?

huor er din Kongelig Mildhed oc Naade

wi dine fattige Vndersaatter tilforn haffue

naadt?

Ah! Ah! det er vore mange fule Synders

skyld/ at vi saadant gode hafue mist/ oc med dette

høibedrøfuede Dødsfald/ saa art ere bleffuen

straffede ! Oc giffue Gud Allermectigste/

det skulde icke være it vist forbud oc paamindelse

om større Guds ofverhengende Straff. Thi

det er jo Guds vor HErris vaanlig Viisz oc

Maneer/ at naar hand af sin rætfærdige Dom

for Syndens skyld/ vil straffe it Land oc Folck

da tager hand gierne sine Heldte bort tilforn/

høye Hoffueder/ de hand af Naade hafuer gifvet

oc skicket til Landsens beste oc Velstand.

huilcke med deris Gudfryctighed/ Rætfærdighed

oc andre Christelige Dyder/ ligesom fast

Stytter oc Piler hafue opholt det gemeene

s.27

Væsen: oc da ervisselig Fald oc undergang at

befrycte. Naar den kiere Soel paa Himmelen

formørckis / da følge gemeenlig atskillige skadelige

delige mutationes oc Forandringer der paa:

Ligesaa/ naar fornemme Herrer oc Regentere

lucke Øynene til/ begynde gemeenlig gierne

allehaande farlige motus oc bevegelser / som

Exemple nock som udvise.

Oc saaledis maa vi vel ansee vor Allernaadigste

Kongis sørgelig dødelig Afffald. Ah!

det er it ont Omen/ frycter Jeg / Thi at vi nu

paa nogen tid haffue sidt i god Fred oc Rolighed/

oc dog været wgudelige oc onde/ det er icke

skeed for voris skiønne krusede Haar skyld;

Men Gud hafuer udi Naade anseet vor Salige

Kongis store Gudfryctighed / flittige oc

ydmyge Bønner/ nidkierhed for Guds ære/

dybe Sucke/ oc modige Taare/ hand i denne

sin høye Alder dagligen hafuer udøst for Gud/

oc derfor en god deel skonet os. Men nu er den

Salig Herre borte; GUDgifve / at vor Beskermelse

oc Velsignelse skulde icke være borte

med!

s.28

Nu saadanne vore Synder derfor / som

ere Aarsag/ at vi saadan en ynskelig oc ypperlig

Konge/ icke maatte være verdige lenger at beholde/

skulle vi hierteligen begræde/ udi Troen

paa Christi vor Frelseris allerdyrværdigste

Fortieniste / med største Hiertens ydmyghed

affbede/ oc saa bedre vor Lefnet her effter alvorligen

saa fremt vi icke af den Rætfærdige Gud

omsider slet ville ofuergifuis oc forskiudis.

Efftersom da nu icke er at tuiffie paa/ en

huer aff os udi denne høye Sorg/ jo søger sit

Sinds oc Hiertis fornøyelse der udi / at hand

denne sin salig Herris oc Kongis / høyloffligst/

ihukommelse / dødelig Affgang/ i Dag nock

som kand begræde oc beklage/ skal der da nu

ved Guds naadige Bistand/ nogenlunde udvises/

denne S. høyloffligste Herris / vor Allernaadigste

Kongis meget Gudfryctige Leffnet

Christelig Regiering/ oc salige Endeligt:

icke som det sig burde/ oc Sandhed udkræfuede/

huilcket paa denne tid vilde vorde umueligt;

Men kortelig allene noget lidet der om røris/

Gud i Himmelen fornemmelig til Loff oc Ære/

s.29

forsine forleente leffuer/ oc denne S. Herre/

vor Allernaadigste Konge til en lofflig oc Christelig

ihukommelse/ at vi hans arme bedrøffuede

Vndersaatter dis bedre kunde skiønne paa

oc betencke/ huad vi haffue mist/ oc deraff tage

Aarsag/ alvorligen oc hierteligen at bede om

sit lycksaligt oc fredeligt Regiment i disse Riger

at Lande fremdelis her effter.

Hertil skal brugis den fromme Konning

Davids Historie / udi denne oplæste Text;

Summariske vijs sammenfattet / huilcken sig

her til saare vel bequemmer/ Effterdi den salig

Herre David / hafuer været saadan en Konge

som iblant alle de andre fyrretiffue oc to israels

oc Juds Konger / hafuer lefuet aller Gudfryctigt

regieret Allerchristligst/ døet allersaligt

oc udi liffue oc døde/ været Gud allerbehageligst

udi huilcke stycker/ vor S. Allernaadigste

Konge hafuer været David icke meget

ulig.

Du Naadefulde Gud oc Barmhiertige

Fader/ forleen os ved Christum / din værdig

hellig Aand/ som Tungen oc Hierterne kraffteligen

s.30

kand røre oc regiere/ at saadant maa

forrettis/ dit allerhelligste Nafn til ære/ oc dine/

Børn til Saligheds forbedring oc forfremmelse/

Amen.

Om den Stormectigste Høyborne.

Herris oc Kongis / Konning Christians den

IV. Danmarckis/ Norgis/ Venders oc Gothers Konning/

Hans Mayst. meget Gudfryctige Leffnet/

Christelig oc berømmelig Regiering/ saa

oc salige Affskeed oc endeligt aff

denne Verden.

at nogen sig vilde understaa/

vor Allernaadigste

Herris oc Kongis/ høyloffligst

ihukommelse /

gandske Historie / paa

denne korte Tid at udføre/

vilde falde aldelis umueligt.

Huilcket derfor

dem maa hiemstillis/ som Gud engang vil

opvecke/ denne mectige Heldtis Høyberømmelige

s.31

bedriffter/ oc gandske Leffnet / effter sin

Værdighed at beskriffue. Korteligen allene/

skal nu i almindelighed noget lidet der om røris/

Gud til ære oc Tacksigelse/ oc Hans Kong

Mayst: selff til en lofflig ihukommelse.

Er da vor Allernaadigste S. Konge/

Konning Christian den IV. fød paa

Fredrichsborg Slot/ Aar 1577. den 12. Aprilis/

ved 5. efftermiddag/ aff Kongelig oc høyførstelig

Byrd oc Blod.

Hans Kong: Mayst. Her Fader/ vaar

den Stormectige oc Høyborne Første oc Herre

Konning Friderich den 11. Danmarckis/

Norgis/ Venders oc Gothers Konning/

høyloffligst ihukommelse.

Hans Mayst. Far Fader vaar / den

Stormectige oc Høyborne Første oc Herre/

Konning Christian den III. iligemaade

Danmarckis/ Norgis / Venders oc Gothers

Konning/ Christmilde ihukommelse.

Hans Mayst. Farfaders Fader/ vaar/

Den

s.32

den Stormectige oc Høyborne Første oc Herre

Konning Friederich den I. oc saa/

Danmarckis/ Norgis/ Venders oc Gothers

Konning/ Christsalige Amindelse.

Hans Mayst. Fru Moder/ vaar den

Stormectige oc Høyborne Førstinne Sophia/

Danmarckis/ Norgis/ Venders oc

Gothers Dronning/ som vaar Høyborne/

Førstis oc Herris/ Her Ulrich/ Hertug aff

Mechelborg/ hans eeniste Daatter.

Disse begge Kongelige oc Førstelige Huse/

oc de der aff oprundene Forfædre/ her at opregne/

oc effter tilbørlig Værdighed at ville berømme/

er aldelis ufornøden: Effterdi det fast

for all Verden nock som vitteligt er/ huad for

Stormectige / høylofflige oc drabelige Konger/

denne Krone hafuer hafft: Saa ocsaa/

huad for mectige oc berømte Førster / baade/

udi Feides oc Freds tid/ der ere fødde oc kommen

aff det urgamle Førstelige Huus/ Meckelborg

Men/

s.33

Men efftersom de Kongelige Forældre/

Christeligen betenckte/ den høyborne Fødsel

af Kongelig oc Høyførstelig Blod/ til den evig

Salighed icke at kunde hielpe; men dertil vilde

en Aandelig igienfødtzel oc Christelig Optuetelse.

være fornøden/ hafue de ladet denne Høyborne

unge Herre indliffue i Frelseren den Herre

Christum / formedelst den hellige Daab/ næst

effterfølgende Trinitatis Søndag / som da vaar

den 2. Junii.

Oc efftersom strax i Barndommen lod sig

tilstune merckelige Tegn oc Anvisning til it

høyt Gemyt/ skarpsindig Forstand/ oc andre

herlige Gaffuer / med huilcke GUD hannem

mildeligen oc rigeligen haffde velsignet/ hafuer

den Høyborne inge Herris Her Fader/ dis

større Flid anvend/ at saadanne høye Guds

forleente Gaffuer / icke skulle forsømmis / men

ved flitig optuctelse forbedris/ oc til deris perfection

udføris. Haffuer oc holt for/ at hand

ingen ypperliger eller kosteliger Klenodie / disse

sine Riger oc undersaatter kunde effterlade/

end

s.34

at hand udt sit leffuende Liff / kunde lade

denne Høyborne unge Herre/ til en tilkommende

Konge oc Regenter eligere oc declarere, som

effter hans Død kunde sidde paa den Kongelig

Stoel/ all Tuist oc Stridighed om Successionen

som udi Valkongeriger gemeenlig pleyer

at forfalde/ oc offte stor Fare oc ulempe at

foraarsage/ naar udi den regierende Kongis

Liffs tid ingen vis Successor oc Effterkommer

declareris, der med at betage.

Huorfor hand oc saadanne Christelige

Tancker/ oc Faderlig Omhu for disse Riger oc

Lande/ hafuer ladet Rigens høyvise Raad oc

ridderskab proponere, der de Aar 1580. udi

Odense vaare forsamlede. Huilcken Hans

Mayst. naadigste Begiering/ de oc du haffue

samtyckt/ oc den unge Høyborne Herre/ som

da vaar udi sit Alders tredie Aar / til deris tilkommende

Konge udvald. Huor effter Hyldingen

her i Riget er skeed Aar 1584. udi den

ich unge Herris siuffuende Aar oc udi Norge der

effter/ Aar 1591.

s.35

Der nu den Høyborne unge Herre/ noget

vaar kommen til Aar oc Forstand / hafuer hans

Her Fader / Aar 1586/ udi den unge Herris

niende Aar/ tilforordnet hannem en Hoffmester/

den Erlig oc Velb. nu S. Mand/ Henrich

Ramel / en meget fornemme Adels Mand/

som i de Dage aff Hans Mayst. meget hafuer

været brugt. Oc der hos en synderlig Lærd

Mand/ M. JOHANNEM MICHAELIUM til

en Tuctemester. Huilcke iblant andet bleffue

befallede/ flittig tilsiun at haffue/ at den Høyborne

unge Herre/ Morgen oc Afften/ nogle

Capitler udi Biblien/ uden all forsømmelse

skulle læse; oc derhos fliteligen holdis til Bønnen/

oc Gudfryctigheds øffuelser.

Huilcket oc saaledis er taget i act oc effterkommet/

at den unge høyborne Herre/ haffuer

faaet en synderlig Lyst oc affection til den hellige

Skrifftis læsning/ oc en sand Guds fryct.

Huorfor oc hand sig det herlige Symbolum,

REGNA FIRMAT PIKTAS, haffuer udvelget/

huilcket hand stedtze siden/ icke allene hafue

s.36

ladet tegne paa sin Mynt/ Contraseyer/

Bygninger/ oc allevegne huor Symbola pleye

at brugis: Men fornemmeligen udi sit Hierte

det vel indfattet/ sin gandske Liffs tid det vel bevaret

oc flitteligen efftertenckt; Oc derfor hafuer

grundet sin Kongelig Thronis/ oc lyckelig

Regierings Bestandighed/ icke paa Menniskelig

eller udvortis verdslig Viisdom oc Forstand/

ey heller paa mandig oc modig tapperhed¬

hed/ oc andre Qualiteter, med huilcke hand aff

Gud dog rigelig vaar begaffuet: Men haffuer

actet oc holdet dennem som udvortis Middel

oc Medhielp allene/ huilcke ved noget andet oc

høyere/ som er en sand Guds Fryct/ skulle dirigeris,

oc til deris rette Brug henføris.

Aar 1588. den 4. Aprilis/ som da vaar en

Skiertorsdag/ hafuer Hans M. Her Fader

høylofflig ihukommelse/ Konning Friderich/

effter Guds Faderlig Raad oc Villie/

ved den timelig Død sagt denne Verden gode

Nat. Huorfor efterdi den unge udvalde Printz/

da vaar ickon udi sit eleffte Aar/ ere der fire aff

Rigens

s.37

Rigens høyvise Raad/ som vaar Erlige oc

Velb. Mænd/ Niels Kaasz/ Canceler/ Peder

Munck/ Rigens Admiral/ Jørgen

Rosenkrantz/ oc Christoffer Valckendorph/

Rentemester / aff meenige Rigens

Raad udvalde / til regieringen udi Rigerne/

indtil den unge udvalde Printzis myndige

Aar/ at føre oc forrestaa.

imidler tid er den høyborne unge Herre in

Literis oc allehaande Exercitiis militaribus med

største flid informeret oc øffuet/ oc der udi formedelst

det synderlig ingenium oc naturlig

Skickelighed Gud hannem med forleent haffde/

til at fatte alt huad hannem bleff forreholdt/

giort saadan profect i begge/ at hans Præcoprores

oc Læremestere sig der offuer høyligen hafue

forundret.

Thi huad Konster oc Sproge anlanger/

haffuer hand i en kort tid fattet oc lærdt/ icke

allene Disciplinas Instrumentales, som mand kalder

dem/ som Grammaticam, Logicam, Rhetoricam:

men oc Mathematicam, med de der aff

s.38

dependerende Konster/ Arichmetica Mufica vocali

& instrumentali, Pictura, Architestura oc saadanne

andre.

Det Latinske Sprog/ hafde hand giort sig

saa familier, at hand hafuer været det gantske

mectig/ oc udi discurs med fremmede Herrer oc

Gesandter/ sin Meening færdig kunde fremføre/

oc endnu udi sin høye Alderdom det udi færdig

Brug beholdet.

Det Frantzøsiske oc italianiske Sproge/

haffuer saa vilt været den S. Herre bekyndt/

at hand det Frantzøstske temmelig kunde forstaa;

det italianiske ocsaa bruge udi Talen.

Hernæst er hand oc Artes Mechanicas icke

forbigangen / men hafuer søgt saadan Kundskab

oc Forfarenhed fast udi alle Konster oc

Handvercker/ at hand deris Mestre/ som noget

skulde forfærdige/ kunde anvise/ oc naar noget

som stor Mact paa laa/ skulde giøris/ haffuer

hand selff giffuet dennem Affritzning oc

Model med egen Haand giort til effterretning.

Huilcket her indføris/ icke derfor / at saadan

s.39

Videnskab aff en Herre oc Potentat endelig

skulde fodris/ eller regnis iblant de Qualiteter,

ved huilcke Lande oc Riger skulle regieris:

Men derfor allene/ at der skinbarligen kand

visis / med huad for en mild oc rund Haand/

Gud den Allerhøyeste fine Gafuer ofuer denne

Herre hafuer udøst/ oc at hans lngenium oc

naturlig Skickelighed / ingen maal hafuer

hafft/ men vaar til alting bequem/ saa at alt/

huad hannem ickun forrekom/ hafuer hand udi

en Til kundet fatte oc begribe.

Oc endog saadan Videnskab icke er iblant

de høye Kongelige Qualiteter at regne/ kand

den dog offte være en Herre meget gaffnlig/ at

hand veed alle Vercke oc Arbeid/ som udi Feidis

oc Freds tid / udi Borgerlig / Militariske

oc Skibs Architectur kand være fornøden/ naar

behoff giøris / selff at angiffue oc fororde/ oc

effter deris værd at æstimere oc taxere i det sted

de Herrer/ som saadan Kundskab oc Forfarenhed

icke hafue/ maa henge aff andris forslag oc

angifuende/ oc der ofuer offte tage stor skade.

s.40

Oc effterdi hans Printzelig Naade/ hafuer

seet disse sig aff Gud tilbetroede Kongeriger oc

Lande / med deris situation saaledis at være beskaffet/

at de uden god Kundskab paa Søfarten/

oc huorledis it Skib udi Feides oc Freds

tid/ udi Fecten oc ellers skulde regieris/ icke vel

kunde forrestaais; Langt mindre mod udvortis

Fiender beskermis oc forsuaris / haffuer

hand fattet en synderlig Lyst til samme Konst

aff Fundamentet at lære.

Huorfor / der Hans Printzelig Naade/ paa

Skanderborg Slot/ som hos en dyb oc viit

begreben Søe er beliggende/ sine Studia oc Exercitier

en tid lang hafuer øfuet/ hafuer hand aff

de tilforordnede regierende Rigens Raad erlanget/

at paa samme Søe bleff bygt it Skib/

som med Master/ Tackel / Segle oc anden

Redskab/ i alle maade som it stort Orlog Skib/

er muntirt oc udrystet; Huor til forstandige oc

forfarne Skibsfolck ere forordnede / som med

hannem paa Søen hafue omseglet / oc hannem

udi alt det som til Søefarten hør/ flittelig

s.41

nderviist; Saa at Hans P. N. oc derefter/

endoc i Storm oc uvær/ for sig selff hafuer

vist it Skib at regiere/ oc ald Redskabet derpaa/

fra høiest indtil nederst/ med sit rætte Naffn/ eigentlig

at næffne.

Hans P. N. haffuer ocsaa Skibs Archi

tectur saaledis aff fundamentet forstanden/

at hand til de allerskiønniste oc største Skibe/

af huilcke hand fleere/ maa skee/ end nogen Potentat

i Europa/ hafuer ladet bygge/ Modellen

med egen Haand hafuer giort oc forfærdiget/

oc Skibbyggerne dem tilstillet/ it stort Arbeid

der effter at bygge oc forfærdige.

Saadan sin store Forfarenhed / hafuer

hand der effter/ udi alle Occasioner, til Søes/

som Hans Mayst. i sin langvarig Regiering

mange oc meget farlige ere forfaldne / saaledis

brugt oc bevijst / at hand hos alle Nationer/

end oc de udi Søefarten meest forfarne / den

Reputation haffuer bekommet/ at hand der udi

iblant alle Potentater/ saare faa/ eller vel ingen

lige hafuer hafft.

s.42

Artiglierie oc Fyrvercks Konst haffuer

Hans K. Mayst. sig oc med flid antaget/ saa at

hand Styckerne med deris proportion haffuer/

forstaaet/ oc self allene uden nogen Mesters tilhielp/¬

Fyrwerck nogle gange haffuer forfærdiget.

udi Riden oc huad der tilhør / sampt oc

udi Ringrenden/ Turnering / oc andre Exercitiis

E.qvestribus saa vel som oc i Fecten/ haffuer

hand hafft faa sine lige.

Men effter nogen urictighed udi Førstendommene/

som udi de Lande/ der ingen declarerer

Hoffuet hafue/ gemeenlig pleyer at skee/ er

opkommen / hafuer Hans P. N. Aar 1589.

forhuerffuet af Keyserlig Mayst. indultum veniæ

ætaris, til at tage Lehn offuer Førstendommene/

Holsten/ Stormarn oc Dytmersken/

daterit den 28. Julii 1589. Oc er der effter tillige

med sin Fetter/ Hertug Philip aff Holsten/ den

11. Decembris i samme Aar dermed forleent.

Huor effter den 20. Maij i nestfølgende Aar/

Stenderne udi Førstendommene hafuer giort

s.43

vanlig Hylding / huilcken paa den unge

udvalde Printzis vegne/ aff Velb. Niels Kaas

Canceler/ Manderup Parszbierg/ oc Henrich

Ramet er antagen. Den Høyborne Første

Hertug Philip / hafuer det selff i egen Person

forrættet. Regieringen offuer Førstendommene

er alligevel bleffuen udi Dronningens

Hans P.N. Fru Moders Hænder/ indtil Aar

1593. Da Printzen atter aff den Romerske

Keyser / indultum voniæ æratis til Regieringen:

udi Førstendommene at antage / hafuer bekommet;

Oc siden i effterfølgende Aar 1594.

er i deris Administration indtræd/ udi sit Alders

syttende Aar.

Anno 1595. der Hans P. N. sit attende

Aar hafde naaet hafue Rigens høyvise Raad

for raadsomt eractet / hannem Regieringen

ocsaa her i Kongerigerne at opdrage/ oc til den

Ende at sætte hannem Kronen paa Hoffuedet/

huilcket oc lyckeligen skeed er / effterfølgende

Aar 1596. den 29. Augusti / med tilbehørige

Solenniteter, stor Pract/ oc allehaande Ridderspil.

s.44

spil oc Lyst/ udi mange fremmede Førsters oc

Herrers/ sampt høyanseelige Gesandters offuerværelse/

huor da de fire regierende Herrer/

tillige med de andre Rigens høyvise Raad/

hafue Hans Mayst. den fulde Regiering opdraget.

Fra huilcken tid/ oc til Hans Mayst.

salig Endeligt/ halfftredisinds tiuffue oc it Aar

or sex Maneder ere forløbne.

Denne meget lange Tid / hafuer Hans

Mayst. regieret sine Kongeriger oc Førstendomme

med stor mødsom Flid / oc synderlig

velbetenckt Forsictighed oc Omsorg for sin/

undersaatters velfærd/ oc som en ræt Pater Patriæ

dem berømmeligen forrestaaet / huilcket

Sad udi alle de stycker/ som til en lofflig Kongelig

Regiering henhøre/ kunde udvisis/ der som det

hoss denne sørgelig act/ for viitløfftigt icke skulde

falde. Korteligen skulle nogle faa stycken

ickun meldis / huilcke ere som rætte Grundpiller/

huorpaa en Gud velbehagelig/ oc undersaatterne

lycksalig Regiering maa byggis oc

bestaa.

s.45

Huilcket da først skeed er/ udi hans Rigers

oc Landes indvortis Fred oc ro. Oc effterdi der

for nogle Aar tilforn er tilvoxen nogle Jrrin¬

ger med hans Stad Hamborg/ hafuer hand

sine Tancker der paa henvend/ at saadant bi¬

leggis kunde / som oc saaledis skeet er/ at Aar

1603. hafuer Staden med stor Pract oc Solen.

niter giort hannem sin Arffue Hylding/ lige ved

sine Forfædre.

Fremdelis effterdi en sand Guds Fryct/

oc den rene Religions Forsuar/ er udi

en Christelig Regiering uden all tuiffl oc mod¬

sigelse det fornemmeste/ maa der aff giøris be¬

gyndelse.

Huor da det først billigen er høyt at berøm¬

me/ at Hans Mayst. vdi sit inderste Hierte/

hafuer elske Gud ofuer alting/ forlat sig paa

hannem udi all Tilstand/ oc aff hannem allene/

ventet all Lycke/ velsignelse oc god fremgang i

sin Regiering oc gandske Leffnet.

Hafuer derfor hafft ude idelig Brug/ som

dennem / der den ære hafuer hafft/ Hans M.

i Kam¬

s.46

i Kammeret at opvarte/ best bekiende er/ at

hand huer Dag/ Morgen oc Afften/ med største

Ydmyghed hafuer bøyet sine Knæ for Kongen

offuer alle Konger/ oc hannem om sin naadig

Velsignelse oc Bistand udi sin Kongelig

Regiering / inderlig oc hiertelig paakaldet.

Besynderligen / haffuer Hans Mayst. i sit sidste

Aar uforsømmeligen huer Morgen tillig/

sig allene ind i HErrens Huus forføyet/ oc der

sit Hiertis Anliggende for GUd sin HERre.

andraget.

udi Guds hellige Ords Prædicken/ oc almindelige

Bønner/ hafuer Hans Mayst icke

allene om Søndagen/ men oc de andre der til

forordede Dage om ugen/ sig med allerstørste

Andact oc ydmyghed forholdt/ oc ingen aff

dem uden høidtrengende Aarsag forsømt.

Oc huilcket høyeligen er baade at forundre oc

berømme/ hafuer H. M. i sin høye Alder/ hafft

saadan brendende Hiertens Lyst til GUds

Ord oc Tienniste / at hand nu sidst i sin store

Svaghed hafuer ladet sig leede ind i GUds

Huus

s.47

til Prædicken at høre/ der hand for Affmactighed/

selff icke kunde gaa allene.

Haffuer oc hafft en synderlig/ icke allene Kongelig/

men oc Faderlig omsorg for alle sine undersaatter/

at de paa alle Steder/ med dyctige oc

skickelige Prædicanter oc Sielesørgere maatte

forfiunis. Huorfor H. M. icke allene haffuer

paabudet/ at de Personer som til Prædickestolen

at betiene/ blefue præsenteret skulde aff

Bispen oc Professorerne med flid examineris,

men oc dennem som ordineret blifue / strengeligen

befallet/ for alting at giøre deris høyeste

Flid / at det enfoldige Folck/ i synderlighed paa

Landsbyerne / med deris Børn oc Tiunde/ i

deris Catechismo vel kunde undervisis. Huilcket

oc Bisperne oc Prousterne udi deris Visitaser

nøye skulle giffue act paa.

Skolerne anlangende/ da effterdi H. M.

vel eractede/ at de som i fremtiden/ udi Kirckerne

oc verdslig Regiering med Fruct skulle brugis/

skulle derudi legge den første Grund til alle

gode Qualiteter, hafuer Hans M. i lige maade

hafft

s.48

stor Omhu/ at de allevegne kunde være

vel bestillet. Hafuer derfor icke allene/ de gamle

Skoler/ hand fant for sig i Riget/ vel holt ved

lige; men her oc der ny oprættet/ oc med indkomst

til Skoletiennernis underholding forsørget/

baade udi Danmarck oc Norge.

Det ny Adelig Universitet til

Sorøe/ hafuer H. M. funderet oc under en

Offuer Hoffmesters direction, med Professoribus

aff alle Faculteter oc gode Mestere udi allehaande

Exercitier forsiunet / oc med skiønne

Stipendiis ladet underholde / den Adelig ungdom

til beste oc forfremmelse.

Det Kongelig Academie her i Kiøbenhaffn

haffuer hand med Professoribus

formeeret/ med Bygning / oc i andre maade

herligen forbedret.

Oc til saadan sin store Hiertens Lyst til

Guds ære oc Tienniste offentlig at udvise/ hafuer

H. M. ladet saa mange/ oc en deel gandske

konstelige oc kostelige Kirckebygninger opsætte/

at mand billigen kunde tuiffle paa/ om effter

s.49

Religionens reformation, alle de Herrer oc Potentater/

som den ere tilgifne/ alle samptlig saa

mange Kircker skulle haffue bygt/ som Hans

Mayst. allene. At intet skal talis om de mangfoldige

andere kostelige Bygninger/ Festninger/

Slotter/ Tyghuse/ Lysthuse/ oc andre nyttige

Bygninger / med huilcke hand sine Riger

oc Førstendomme haffuer prydet oc forbedret.

Haffuer endoc ladet adskillige ny Kiøbsteder

anlegge / oc dem aff Grunden ladet opbygge/

aff huilcke nogle kaldis effter Hans Mayst.

Naffn til en evig ihukommelse.

Belangende den verdslig Regiering/

da haffuer H. M. sin gandske Regierings tid

offuer/ sig Rættens administration med saadan

iffuer tiltaget/ at hand udi Herredage oc

Landdage / mestendeel altid selff præsiderede, oc

det icke nogle faa Dage; Men under tiden fire

eller fem Uger tillige/ saa lenge der vaar Sager

for Haanden: hafuer hørt Parterne af høy

oc nedrig Stand / med stor Patientz oc Sactmodighed:

flittig merckt huad paa begge sider/

s.50

icke villet fylge sit eget Tycke allene / men hørt

samptlig hossiddende Rigens Raads betenckende/

oc siden ladet Dommen affsige/ icke anseende

noget Menniskis Person/ men blot sagen

oc Ræten allene i sin eigentlig beskaffenhed

Oc / huilcket evig berømmelse er værd/ naar

nogen Sager eller Stridigheder forfald / udi

huilcke H. M. selff højeligen kunde være interesseret,

hafuer hand det ingenlunde anseet/ men

hafuer ladet Justitien haffue sin gienge/ end oc

imod sig selff/ uformeent i alle maade.

In Consultationibus hafuer H. M. ey heller

villet fylge sit eget Hofuet/ men den Sententz

oc meening/ som hand formerckte/ af rationibus

bedst at være funderet.

Denne H. M. upartilighed udi Rættens

administration, hafuer ræret alle undersaatterne¬

saa bekiend/ at en huer hafuer glædt sig/

naar hand hafuer fornummet/ Kongen selff at

vilde sidde Rætten/ (huilcket hand dog altid

giorde/ naar hand formedelst merckelige oc

s.51

Uforbigengelige forfald icke bleff forhindret)

naar hans Sag skulde forhøris oc dømmis.

Ellers uden offentlig Dom oc Ræt/ hafuer H.

M. tilladt en huer/ som noget haffde at søge eller

andrage/ fattig oc rig/ en fri Tilgang/ haffuer

gierne hørt deris underdanigste Begiering/

oc effter Sagens Leylighed/ giffuet dem naadig

beskeed.

Oc effter som det bør en Christelig Regent/

med største omhygelighed at holde sine Lande

oc undersaatter udi god rolig oc fredelig Tilstand/

saa viit mueligt er; Da maa mand i dette

fald/ sig billigen forundre/ at saadan en stridbar

Heldt/ det udidapper oc uforsagt Mod hafuer

hafft saa lige / saaledis hafuer kundet moderere

sin Heroidche inclination, end oc i den

blomstrende ungdom / at hand altid langt

meere haffuer lagt sig effter Fred oc Ro at underholde/

end bruge Vaaben oc Verge/ saa viit

andre omstendigheder / oc den høye Nød det

haffuer tilsted.

Vel haffuer hand nogle gange/ sine at

s.52

beskærme/ maat gribe til Vaaben oc Verge/ huilcke

hand da saaledis hafuer ført/ at hand altid

(om end skiønt Lycken undertiden hafuer været

hannem ublid) dog beholt det Nafn oc berømmelse/

hos Venner oc Fiender / at hand vaar

Den stridbar Heldt/ oc dapper Første/ som med

u-ofuervindelig Gemyt oc Frimodighed vaar

begaffuet.

Oc endog Gud Almectigste haffuer Hans

Mayst. undertiden med Faderlig Reffselse.

hiemsøgt/ haffuer hand dog icke taget sin Naade

fra hannem / men hannem saaledis velsignet/

at hand altid hafuer ført sine Lande oc undersaatter

til Ro oc Fred igien/ udi huilcken fredelig

Tilstand/ hand oc nu udi som salig Affgang

hafuer ladt dem/ Gud være loffuet.

Sin gandske Regierings tid/ hafuer hand

været en meget flittig/ aarvaagen oc arbeidsom

Herre / at hand fra tre oc fire om Morgenen/

den gandske Dag hafuer været i stedzevarende

exercitio, Oc huis til hans Rigers oc Landes

fornødenhed oc Velfærd kunde behøffuis/ med

største omhyggelighed ordineret.

Udi

s.53

sin Tale hafuer H. M. altid været sandru/

oc holt fast oc bestandig offuer alle sine

Kongelige Ord oc Tilsagn.

imod sine Venner vaar den salig Herre altid

trofast oc oprictig; imod sine Fiender oc

uvenner/ saa mandig oc uforsagt/ at Hierte

oc Mod altid vaar u-offuervindelig; imod

sine undersaatter/ vaar hand mild oc from/ oc

huor familiær hand sig undertiden giorde med

sine Tiennere / tabte hand dog intet aff den

Kongelig Mayst. som Hans præsentz. Ord oc

Facter altid vaar fulde aff.

For disse forbemelte oc andre høye Kongelige

Dyder oc Qualiteter, huis berømmelse viit

oc bredt om hannem er udspreed/ vaar H. M.

hoss alle angrenszende/ ja alle Potentater oc

Herrer offuer gandske europam, kommen udi

saadan Credit oc Confideration, at de alle hafue

hafft it synderligt Øye paa hannem / oc udi deris

høye oc victige anliggende/ baade ved anseelige

Legationer, saa oc færdelis Skriffuelser/

sig med hannem beraadslaget.

s.54

Dersom nu nogen vilde spørge/ om der da

hos denne S. høylofflige Konge / ingen Mangel

hafuer været at finde? Hannem skal svaris /

at hand hafuer været it Menniske / oc derfor

fra den Menniskelig Naturs gemeene Vilkaar

oc Skrøbeligheder/ icke været fri oc undtaget;

Men hand som andre hafft sine Feile oc ufuldkommenheder/

som hannem i mange maade

hafuer ofuerilet. Men dersom mand der imod

vil ligne hans Gudfryctighed/ Rætfærdighed/

høye Forstand/ dapper Mod/ Faderlig Omsorg

for sine undersaatter / oc meget gode oc

gaffnlige Forordninger / hand i sine Riger oc

Lande hafuer effterladt/ skal nocksom befindis/

at alle forstandige oc ræt dømmende maa

giffue hannem den ære oc berømmelse til evig

Tid/ at hand hafuer været en Gudfryctig/ høyfornufftig/

oprictig/ oc aldrig nocksom berømmelig

Konge oc Lands Fader.

Den Almectigste Gud hafuer hannem ocsaa

sin gandske Liffs tid underligen ført oc beskermet/

at endog hand vel hafuer været ud

store

s.55

oc utallige mange Farligheder til Lands

oc Vands/ meere end/ maa skee/ nogen anden/

icke allene af den høye Stand/ men oc aff langt

ringere Condition, huor hand hafuer seet ligesom

den visse Død for Øyne; Saa hafuer

dog den gode Gud hannem offte underligen

der aff udfriet oc reddet.

Hafuer dog icke skonct H. M. for atskillig

Sorg oc Modgang / huor med hand sine kiere

Børn i Verden pleyer at prøffue oc hiemsøge.

Det vaar hans K.M. i sin tiltredende Alder

icke en ringe Sorg/ at H. M. yngste Her

Søn/ den høyborne Første/ Hertug Uldrich

Aar 1633. udi Tydskland/ saa hastig oc

uformodelig maatte sætte Liffuet til. Oc der

effter / Hans M. Eldste Her Søn/ den høyborne

Første oc Herre / Her Christian/

vor Naadigste udvalde Printz til disse Riger oc

Lande/ ocsaa i Tyskland/ forleden Aar maatte

sige Verden gode Nat.

Huilcke H. M. tuende Her Sønners tillig oc

s.56

uformodelig Affgang/ det Faderlig Kongelig

Hierte icke lidet hafuer smertet.

Huor imod det hafuer været H. M. i sin

høye Alder/ en synderlig glæde oc vederquægelse

at Gud den Allerhøieste hafuer sparet den

tredie Her Søn/ som nu sidder paa den Kongelig

Stoel vor Naadigste Herre oc Konning/

Konning Friderich den III. huis Regimente

Gud velsigne ved Jesum Christum.

Huilcke høyestbemelte tre Her Sønner/

den Høyborne oc Stormectige Førstinne/

Anna Catharia / fød aff det Churførstelige

Hus Brandenborg/ Danmarckis/ Norgis/

Venders oc Gothers Dronning/ hafuer

fød hannem til Verden/ icke uden det høylofflig

Kongelig Husis/ oc alle indbyggernis

udi disse Kongeriger/ største glæde.

Den Allerhøyeste gode Gud/ hafuer oc

holt sin Faderlig Naade offuer Hans K.M.

Lindtil sidste Aandedræt/ da hand paa Soetesengen/

udi god Fred oc Ro er saligen hensoffuet

s.57

Hans Mayst sidste Svaghed hafuer

icke været nogen synderlig formeeret Siugdom

men meere en Mattighed/ som hand nogle

Maaneder for sit salig Endeligt hafuer befundet/

i det Naturen/ som med stor Sorg oc

stetzevarende Møye oc Arbeid / hand sig i sin

langvarig Regiering hafuer paataget/ er blefuen

svecket oc udmattet / den begynte effter

Haanden at afftage / at hand ingen solidiores

cibos oc haard Spise kunde fordøye/ oc om

Natten lidet soffue. Vel hafue Medici, der vaare

hos H. M. som i deris Profession ere meget

forfarne oc berømte/ med flid giort deris / med

tienlige Medicamenter at forordne; Men Naturens

Kraffter vaare saa sueckede/ at de intet

kunde vircke eller udrætte.

Oc endog Kraffterne saaledis haffde afftaget

oc det vaar i den kaalde Vinter / reyste

H.M. dog fra Friderichsborg til Kiøbenhafn/

den 21. Febr: lod sig dagligen iklæde; Alle indkommende

Skrifuelser oc Supplicatzer lod hand

læse for sig / gaff derpaa Svar oc Beskeed

s.58

underskreff huad ferdig vaar giort/ oc vilde

icke legge sig til Sengs/ førend den 26. Febr

som vaar tredie Dagen for hans salige Endeligt/

da hand ved Sengen/ maatte bliffue sle

beliggende.

Om anden Dagen/ som vaar en Søndag/

lod hand dog prædicke for sig paa Sengen

liggende/ gad alligevel da intet talet. Men

offuer Middag samme Dag/ som vaar den: 27

Februar. der Klocken vaar ved it/ lod H. M.

mig indkalde/ oc der Jeg kom til Sengen/ racte/

hand mig Haanden / tog hart / oc sagde:

Her ligger jeg / en Guds fange. Huor

paa Jeg svarede/ det nu saa GUds Faderlig

Villie at være/ aff huilcken hand pleyer sine kiere

Børn med det naadige Siugdoms Fengsel

at prøffue/ at hand kand føre dem dis nærmere

til sig / oc udi Gudfryctigheds øfuelser opholde.

Huorfor / endog Jeg vel veed/ sagde Jeg /

Eders Mayst. at hafue Gud fast i sit Hierte/

Oc sig paa Christi Fortiemmeste at forlade/ vil

s.59

Jeg dog hafue Eders Mayst. formanet/ nu at

holde hart der ved.

Huor til H. M. svarede: NE DUBITES:

Oc strax paa Danske Tuifler ickon intet

der paa.

Jeg tuiffler icke der paa/ naadigste Konge/

sagde Jeg / men effterdi Jeg icke veed noget/ som

udi nogen Nød oc Modgang kand gifue bedre

oc bestandigere Trøst/ end Christi Jesu hellige/

oc uskyldige Pinis oc Døds gudelig oc flitig

betractelselse / vill Jeg Eders Mayst. her om

erindre/ at E. M. her aff ville nu fatte sig den

beste oc krafftigste Trøsti Hiertet til at opholde

sig med i denne sin store Svaghed.

Her paa suarede H. M. Det hafuer Jeg

altid giort. Laae saa lidet stille.

Der effter racte hand mig atter Haanden/

oc sagde: Nu gælder det.

Huor til Jeg suarede/ at den Almectigste

gode Gud/ som H.M. den Siugdom selff hafde

paalagt/ skulle vel hannem der udi naadeligen/

styrcke oc ophold i: Thi hans Krafft fuldkommis

i skrøbelighed.

s.60

effterdi H.M. befandis meget suag oc

affmectig / begierede Jeg underdanigst / vi

maatte falde ned oc giøre Bøn for hannem til

Gud om naadig bistand oc lindring / huilcken/

H. M. gierne bevilgede/ oc selff strax med sammenlagde

Hender begynte at bede. Effter

Bønnen formanede Jeg Hans M. hand med

David nu ville hierteligen sucke aff Psalm: 51.

Gud vær mig naadig efter din Miskundhed/

affslæt mine Synder efter din store Barmhiertighed/

toe mig vel aff mine Misgierninger/ oc

giør mig reen aff alle mine Synder.

Huor til H. M. lod see en meget stor oc synderlig

Andact/ med sammenlagde oc opløfftede

Hender/ saa at oc alle de hos stoede felde Taare der ved

Oc effterdi H. M. altid gierne maatte lide

Sang/ siuntis raadeligt at spørge om vi maatte

siunge en Psalme: Huortil H. M. suared.

med behagelighed: O Ja! Bleff derfor strax

begyndt: Allene til dig/ HErre JEsu

Christ/ etc.

s.61

Huor H. M. du til huer Linie opløffte sine

Hender med største Andact.

Derpaa bleff Hans M. formanet/ at hand

med den Gudfryctige Patriarck Jacob/ nu ville

stride mandeligen/ oc icke slippe/ før end hand

fick Velsignelsen. Suarede da med gudelig

iffrighed: Her vil icke slippis. Jeg sagde

derfor: O salig er den som kand stride den gode

Strid/ beholde Troen / oc en god Samvittighed:

Thi hannem er Rætfærdigheds Krone

henlagt/ som HErren skal gifue dem der elske

hans herlige Obenbarelse.

Gud ske Loff/ suarede Hans Mayst.

Strax bleff siungen: Min Siel nu loffue

HErren/ etc. Huilcken Psalme H. Mayst.

altid meget elskte / som hand oc da sin store

Hiertens Andact med Hænder oc Facter lod

see oc kiende.

Der effter bleff siungen: Jeg beder dig/

min HErre oc Gud/ rc. Oc siden: Naar

vi i største Nøden staa/ rc.

s.62

Oc imellom huer Psalme bleff H. M. adskillige

trøstrige Sproge aff Skrifften forreholdt/

som til den tid oc leylighed kunde tienne.

Huilcke H. M. med største flid hørde oc merckte.

Som H. M. nu lod see saa stor Andact med

Tro oc Lengsel effter Gud / huor til H. Mayst.

Canceler/ den ædle oc velborne Herre / Her

Chistian Thomæsøn/ gaff hannem stor Aarsag

sag/ med synderlig Trøst oc erindring af Guds

hellige Ord/ som hand hannem vistløffteligen/

med stor Devotion oc hiertelig bevegelse forehold:

Hafuer velbemelte Her Canceler/ H. M.

om det høyværdige Sacramente at bruge/

strax anmodet/ sagde det at være H. M. en meget

god lærepenge/ oc sicker Leyde paa sin nu

forrestaende Reyse igiennem Dødens mørcke

Dall. Huilcket H. M. med største behagelighed

gierne bejaede/ oc sig dertil strax beridde.

Der da Absolutionen skeed vaar / haffuer

hand det med største Hiertens Andact annammet/

oc i midler tid lod sig holde op i Sengen.

Oc der Bønnen oc Velsignelsen offuer hannem

s.63

vaar giort/ bleff siungen: Vor HErris jesu

Christi Fred/ rc. Derpaa lagde H.M. sig

til Rolighed/ oc talede icke meget der effter.

Om Natten der effter/ saa ocsaa om anden

Dagen den 28. Febretog Siugdommen jo meere/

oc meere offuerhaand / at H.M. da intet syn¬

derlig haffuer talet. Lod dog siunge for sig om

formiddagen den Psalme: HErre JEsu

Christ/ sand Menniske oc GUD/ etc.

Ved to slet effter middag/ som H. M. lod sætte

sig paa en Stoel: oc hand da vaar offuermaade

de meget afmectig/ formanede Jeg H. M. hand

jo vilde holde hart ved Gud med it troende hierte/

oc blifue Gud sin HErre tro indtil Enden/

at hand kunde faa Liffsens Krone/ betenckende

at ingen vorder salig / uden den allene/ som indtil

Enden bliffuer bestandig. Da vinckede H.

M. ad mig med Haanden/ oc sagde liudeligen

tuende gange: i tør intet talffle: i tør

intet tuiffle.

i all sin Siugdom lod H. M. see en meget/

s.64

synderlig oc underlig Taalmodighed/ at

hand sig ofuer sin Angist oc smerte/ icke engang

Oveklagede/ saa at mand den hellig Aands krafftig

forarbeidelse udi hannen/ end oc der aff

skinbarligen kunde mercke.

Oc som den S. Konge vaar i Himlene/ førend

hand kom i Himlene/ oc bleff gandske affskild

fra dette Jordiske væsen / hafuer hand oc

aldelis slaget Hu oc Sind fra dette timelige/

saa hand ey med ringeste Ord / med noget aff

alt det i Verden er / sig befattede: men med

Hierte oc Tancker søgte oc lengtis ickon effter

det himmelske oc ævige; Inderlig begitrende/

oc med attraa forventende / at den naadige

Gud ville komme med naadig Forløsning/ oc

hannem i sin evig Ro oc Glæde hinføre.

Huilcket Hans M. ocsaa samme Afften/

der Klocken vaar slagen fem/ er vederfaret/ da

hand med fuldkommen Fornufft/ meget stille

oc den bevegelse / sødelig oc salig i HERren

hensov / der den S. Herre i denne forgengelig

Verden haffde leffuet halfffierdesinds tiuffe

oc it Aar/ ringer ser uger.

s.65

Bedre oc Christeligere kunde intet Menniske

Rig eller Fattig ynske sig at døe: Saa at

endog disse Riger oc Lande med meenige Indbyggere/.

hafue her offuer hierteligen at bedrøfuis/

er det dog trøsteligt / at den Naadefulde

Gud hafuer gifuet Hans Mayst. saa Christeligt

oc saligt er Endeligt.

Nu / vi ville haffue Gud Allmectigste / som

den salige Herris Siel haffuer i sin Haand oc

Forvaring/ ocsaa Legemet befallet til en glædelig

Opstandelse paa den Yderste Dag/ oc

Himmelske ære hos Gud/ oc alle udvalde / der

effter at nyde udi alle Evighed.

II.

HErens Forklaring.

Ndog aff dette forbemelte ved/

kand eractis/ huad for en meget

høy ypperlig oc ynskelig Herre/

vor Allernaadigste S. Konge

høyløffligst ihukommelse / hafuer

været

s.66

værret: oc mand der aff med Sandhed maa bekiende/

at all den Loff oc berømmelse/ it dødeligt

Menniske kand tilskriffuis/ maa denne S.

Konge billigen tilleggis oc efftersigis: Kand

det dog vorde dis priseliger oc berømmeliger/

naar hand lignis ved dend allerfrommeste oc

fornemmeste aff alle Israels oc Judæ Konger/

David / huilcken hand i det meeste hafuer lignet/

oc i nogle stycker offuergaaet.

Belangende da Konning Davids Leffnetz

oc Døds Historie/ i denne Text Summariske

viis beskreffuen / bruger GUds Aand der til

ickon faa oc enfoldige Ord; fatter dog udi samme

sin korte oc enfoldige Beretning/ de besynderligste

stycker/ som der til kand høre.

Beskriffuer derfor først Persofien/ icke

allene ved sit Naffn/ at hand heder David/

det liuder / kier oc elskelig; huilcket Naffn/

hand oc ræt hafuer suaret til/ efftersom hand

hafuer været yndelig oc elskelig baade for Gud

oc Mennisken. Oc dette Naffn ihukommer/

Guds Aand / oc hafuer ladet det med flid op

tegne/

s.67

dermed at vise os Guds vor HErris

Faderlig Omsorg oc naadige Til siun til sine

Børn/ som ere hannem elskelige oc behagelige/

i den elskelige Søn/ Jesu Christo/ at hand nefner

en huer aff dem ved sit eget Naffn/ hand

mindis oc ihukommer deris Naffn/ oc hafuer

tegnet oc skreffuet deris Naffne i sin store ihukommelse

Bog som er for hans Ansict.

Men hand neffner her oc hans Faders

Naffn/ visende dermed hen til hans herkomst

oc oprindelse / at hand vaar Isai

Søn. Huilcken Isai/ vaar en Bethlehemiter/

eller indvoner udi Bethlehem. Oc

huilcket det fornemmeste er/ Isai vaar en aff

Christi vor Frelseris Forfædre/ som udi hans

Slecte Linie udtryckeligen naffngiffuis. Oc

derfor kaldis Christus en Quist aff Jesse

eller isai Rod opvoxen.

Huilcket gifuer denne Paamindelse/ at den

Allerhøyeste oc ypperste Stamme oc Herkomst/

noget Menniske kand berømmis aff/ er at være i slect

s.68

med vor HErre Christo/ oc ved det

hellige igienfødelsens Bad være indset i den

hellige oc høye Stamme/ Johannes taler om/

som er at være it GUds Barn/ fød aff GUd

selff/ Christi Guds Søns Medarffning til den

himmelske Herlighed.

Denne er den rette Affkom oc Byrd / som

baade høye oc lauge/ ædel oc u-ædel kunde berømmis

aff / huilcken oc allene til Salighed

kand befodre. Ellers huad den naturlig oc

kiødelig Affkom anlanger/ da endog det er vel

for Verden meget loffligt oc berømmeligt/ at

Kongelige Personer ere fødde oc kommen aff

høymectig Stamme/ kand dog David der aff

icke høyt berømmis. Thi hans Fader vaar

en Borger i Bethlehem / hand selff en Faarehyrde/

der hand aff Propheten Samuel/ effter

Guds Befaling bleff salvet til Konge offuer

Guds Folck. Men Gud HERren som altid

seer effter Hiertet oc det indvortis / haffuer her

icke saa meget henseet til Davids herkomst /

som til Personens høye Qualiteter, for huis

skyld Gud HErren ligesom med flid leedte hannen

sam/ joh/ rom/ oh

s.69

op / icke allene iblant sine Brødre / der

hand dog vaar den yngste oc mindste; Men oc

aff gandske israel. Huilcket Gud selff bekiender/

som Apostelen Paulus berætter: Jeg

haffuer fundet David Isai Søn/ en

Mand effter mit Hierte/ som skal giøre

all min Villie.

See / huor sidder Gud høyt/ oc med Behagelighed

seer til de fornedrede oc ydmyge/ oc

offte ophøyer den Fattige aff Skarnet/ oc setter

hannem hos sit Folckis Førster. Oc den

hand saaledis til noget synderligt i nogen ærestand

i Verden udvelger oc ophøyer / den udryster

oc benaader hand oc med de Gaffuer der til

behøffuis. Thi den Gud HErren self

skicker/ den giør hand oc skickelig.

Ville vi her imod besee vor N. Salige Konge/

da maa vi bekiende/ at hand her udi giffuer

den viit berømte Konning David intet effter

men udi den naturlig Fødtzel gaar hannem

langt offuer/ efftersom hand er fød oc kommen

s.70

aff Kongelig oc Høyførstelig Stamme/ icke

David. Oc udi den Aandelig igienfødtzel

aff Gud/ er hannem lig nock / huorom tilforn

meldt er.

Belangende Davids Education oc Optuctelse/

er inge tuiffel paa / hand jo udi Guds

sande Kundskab oc fryct/ oc andre gode Dyder/

aff første Barndom er oplært oc underviist.

Thi endog hand vaar en Faarchyrde/

som gick paa Marcken hos Faarene/ der hand

bleff salvet til Konge offuer israel; Dog vaar

hans Hierte med Gud / saa hand vaar vant

til/ end oc / maaskee/ under oben Himmel/ at

leege for HErren paa Harpen/ skiønne Sange

oc Psalmer/ dermed lofuede oc tackede Gud/

oc sig saaledis i Gud forlystede. Huilcket oc

deraff kand eractis / at der hand siden blef hendt

fra Faarene/ til Konning Saul/ da skeede det

at naar den onde Aand giorde Saul urolig/

tog David sin Harpe/ oc leegte med sin Haand

saa glædeligen oc Gudfrycteligen / at Saul

bles vederquægit / oc den onde Aand bortvigede.

s.71

Oc huo kand tuiffle paa/ at David / der

hand vaar en Faarehyrde/ jo hafuer aff sit eget

Hyrde Embede lerdt/ at sette sin Hiertis Tillid

paa den HErre Christum / sin Siels rette oc

eniste Hyrde/ oc aff sit eget Hierte til sine Faar/

forsickret sig wtuiffelactig om fin Herris oc

Hyrdis omsorg for sig? Huilcket hand siden

udi sin Psalm. 23. herligen haffuer udvist.

Ja David vaar i sin ungdom saa optuetet

oc øffuet/ at hand vaar en Stridsmand/ oc

forstandig i Ord / oc HErren vaar med hannem:

som hannem det Rycte gifuis 1. Sam. 16.

Oc begynte Guds Aand god tid at tee sig hos

hannem / med særsynderlig Styrcke oc Herviske

Frimodighed/ at hand oc i sine unge Aar/

hafuer reffuet en Løwe oc Biørn ihiel/ som

hand selff for Konning Saul bekiende/ oc sig

der ved styrckede/ der hand skulde gaa imod den

forfærdelig Goliath / huilcken hand med sin

Slynge nedlagde.

Ligesaa hafuer oc vor Naadigste S. Konge/

i sie unge Aar været oplærd oc exerceret udi

alt det som Christeligt oc Førsteligt er / oc i

mange

s.72

maade ladet see sit Heroiske Gemyt oc

Frimodighed.

Denne David/ Isai Søn vaar Konge

offuer Israel. Thi effter megen udstanden

Modgang oc Forfylgelse/ er hand omsider/ aff

Guds beskickelse kommen til Kongelig Regimente/

at hand effter Sauls Død er bleffuen

kaaret oc kronet til en Konge / først offuer

Juda Stamme udi Hebron. Oc siden

sin Aar der effter offuer gandske israel.

i midler tid hand sad paa den Kongelig

Stoel/ hafuer hand ført it meget berømmeligt

Regimente / i huilcket hand for alting søgte

Guds allerhelligste Naffns ære/ oc sine undersaatters

Velfærd. Huorfor oc Gud HErren

gaff hannem it lycksaligt oc langvarigt Regimente/

at hand vaar Konge udi fyrretiuffue

samfelde Aar. ingen Konge i

Juda eller israel/ som vaar 42. haffuer regieret

lenger end David / uden tre. Jeroboam

israels Konge den sidste aff det Naffn/ udi fyrretiffue

s.73

oc it Aar. Vsla/ Juda Konge i 52.

Aar. Oc Manasse udi 55. Aar.

O it glædeligt oc ynskeligt Regimente/

maa det hafue været for Davids undersaatter/

som saadan en Herre saalenge maatte beholde!

Men meget lycksaligere vaare vi / som

denne vor S. Konge udi halfftolffte Aar

lenger end David/ saa Christeligen haffner

regieret ofuer.

Huorledis David nu udi all sin Regiering/

Guds ære for alting hafuer søgt oc fodret/

kand her af i nogen magde eractis/ at hand

af nidkierhed for Guds ære hafuer ladet Philisternis

Afguder opbrende. Hand hafuer ladet

HErrens Pactis Arck/ som i mange Aar

haffde været forglemt/ oc intet stiøttet / hente/

oc med stor Hiertens glæde / i HErrens Husz

igien indføre. Leviterne beskickte hand til deris

Embede oc Tienniste. Præsterne deelte

hand i visse Ordener. Hand hafuer med største

flid ordineret oc beskicked alting/ som hørde

til Guds Tienniste/ oc dem som der skulde vare

paa/

s.74

at alting der med skickeligen oc tilbørligen

kunde tilgaa.

Hand dictede selff/ aff den hellig Aands

synderlig opliusning oc indgiffuelse/ sine mange

herlige Geistrige Psalmer/ som hand i HErrens

Hus til hans ære lod siunge oc leege.

Der hand haffde Fred i Landet/ fattet hand

sig gudeligen i Sinde/ oc der om med Propheten

Nathan sig bespurde/ at hand en Tempel

til Guds ære oc tienniste vilde bygge. Oc der

Gud HErren lod hannem vide/ at icke hand/

men hans Søn/ Salomon/ det skulde giøre/

hafuer hand med største flid oc Omkosting

skaffet / huad til saadan mectig Bygning

behøffuedis.

Hand holdte sine undersaatter til at elske

oc ære Guds Ord oc Husz/ oc gick dem selff for

med it berømmeligt Exempel. Thi Guds hellige

Ord elskede hand ofuer det beste Guld oc

Sølff / oc all den Skat i Verden er. Hand

haffde saadan lyst oc lengsel effter Guds Hus/

at det vaar hans høyeste oc eniste Hiertens/

ynske/

s.75

hand maatte boe i HErrens Hus alle

sine Liffuis Dage/ oc skue den deilig HErrens

tienniste. O huor glæddede hand sig hiertelig/

naar det vaar tid at gaa i HERrens Hus!

Raaber derfor med fyrig attra Psalm. 84. v. 1.

HErre Zebaoth / huor lystige ere

dine Bolige! min Siæl begierer inderlig

at komme til HErrens Forgaard

Thi en Dag er bedre i HErrens Forgaard/

siger hand/ end ellers tusinde.

Ja / alld hans Hiertens lyst oc glæde vaar

i den sande leffuende Gud/ som aff Psalm: 42/

v. i. nocksom kand eractis/ huor David bekiender/

sin Siel at skrige til GUD/ som

Hiorten effter ferskt Vand: Hans

Siel tørstede effter den lefuende Gud.

Hans Liff oc Siel glæddede sig i den

leffuende Gud.

Er det nu icke at være Gudfryctig / da veed

Jeg icke. Huorfor David maa vel actis for it

s.76

ret Gudfryctigheds Speil oc Munster/ huilcket

alle fromme Hierter billigen skulle beskue/

oc effterfylge. Thi der aff hafuer hand saadan

en ævig berømmelse af Guds Aand/ at hand

haffuer været en Mand effter Guds

eget Hierte. Fordi hand i alle maade lod

paakiende/ at Gud oc hans ære oc Tienniste

vaar hannem langt kierer end alt det i Verden

vaar.

Giffue GVd Allermectigste / at it huert

Christen Menniske vilde lære David en sand

Guds fryct aff / som er Fundament oc Grund

til alle Dyder/ oc en Kilde til alt got. Thi huad

en oprictig oc uforfalsket Guds fryct/ kand

gaffne oc baade it Menniske/ som sig der udi/

ved Guds Naade / flitteligen øfuer / kand i

Sandhed med Tunge icke fortellis eller udsiges.

Det allene maatte være nock til at skynde

oc bevæge en huer til en sand Guds fryct/ at endog

Gud den Allerhøyeste er ingen noget plictig/

lader hand sig dog en sand Guds fryct saa

velbefalde / at hand aff idel Naade sig til de

s.77

Gudfryctige baade med timelig oc ævig Velsignelse

hafuer ligesom forskreffuet oc forplictet.

Oc ligesom Gudfryctighed er en meget kostelig

Ting hos alle: Saa er den i synderlighed

hos Herrer oc Førster meget dyrebar oc gaffnlig/

huor ved Lande oc Riger velsignis / beskermis

oc florere. Oc derfor hafuer Gud fordum

ved Mosen befallet Kongen Lowbogen/ eller

Biblien/ at hand der udi flitteligen skulle læse/

Guds Villie der aff at lære/ baade for sin egen

Person/ at frycte HErren sin Gud/ saa oc udi

sit Embede at handle visseligen oc Christeligen/

oc giøre det Gud behager. HERrens egen

Munds Ord til Mosen liude saaledis:

Naar Kongen sidder paa sin Stoel/

da skal Bogen være hos hannem / oc

hand skal læse der udi alle sine Liffs

Dage/ paa det hand kand lære at frycte

HErren sin Gud / oc giøre effter

hans Low oc Skick/ oc icke vige derfra/

til høyre eller venstre side/ at hand

s.78

maa forlenge sine Dage i sit

Kongerige / hand oc hans Børn i

israel. i lige maade oc meening taler Gud

HErren ocsaa selff til den unge Første Josua /

der hand sette hannem til Regent offuer sit Folck:

Vær frimodig/ oc fryct icke: Ligesom

Jeg vaar med Mose/ saa vil Jeg være

med dig. Denne Lowbog skal icke

komme fra din Mund/ men du skalt

grunde der paa Dag oc Nat/ at du

kand holde oc giøre effter alt det som

er skreffuet der udi: Thi da skal det

gaa dig vel i alle dine Veye.

Skal derfor Bogen oc Sverdet / være/

bliffue oc brugis tilsammen hos høye Øffrigheds

Personer/ saa fremt Regieringen lyckeligen

oc ynskeligen skal føris oc forrestaais. Thi

det er icke Kronen oc Sverdet som de føre/ allene

at tilskrifue/ men besynderligen deris Gudsfryct/

at deris Riger oc Vndersaatter blifue

s.79

udi god Velstand. Fordi det heder dog ræt i

Sandhed; RENA FIRMAT PIETAS.

som vor Allernaadigste S. Konge / med sit herlige

Symbolo sig dagligen erindrede/ oc Konning

David i alle Gudfryctigheds øffuelser?

iffuerligen effterfulde oc lignede.

Endog nu Konning David vaar saadan

en meget Gudfryctig Herre/ haffde hand oc

sine Breck oc Feile. Thi effterdi hand vaar it

Menniske / undfangen oc fød i Synden/ det

hand selff beklager/ Psalm. 51. v. 7. Vaar hand

oc i Liff oc Leffnet icke slet Syndisløsz. Men

jo ifferiger hand vaar i Guds fryct/ oc jo meere

re nidkier hand vaar for GVds Allerhelligste

Naffns ære at fodre oc fremme/ jo hefftiger

Satan hannem efftertractede / oc lod icke aff

førend hand styrte hannem i Fald / at hand sig

meget grofueligen forsaae oc forsyndede. Saa.

dant tier icke Guds Aand/ men hafuer med flid

ladet det i alle omstendigheder opskrifue/ oc for

alle Mennisker obenbare/ ingenlunde/ at den

hellig Aand/ hannem eller nogen aff de andre

guds

s.80

Guds hellige Mennisker / huis groffue Fald

oc Forleelser i ligemaade ere optegnede / der

med vilde beskemme oc berycte; Langt mindre

er det derfor skeed / at nogen af saadanne Exempler

skulde styrckis i det onde / eller der aff tage

Aarsag/ lige Synder frivilligen at begaa oc

bedriffue/ som det alt for meget er Menniskens

Viis oc Brug/ at mand sine Synder under

saadanne Figenblade/ daarligen vil skiule oc

undskylde.

Men saadanne deris groffue Fald tilsteder

Gud at skee/ oc lader dem saa for alle Mennisker

opskriffue oc obenbare / for synderlige

Aarsager skyld.

1. At all Verden der aff skal see oc kiende/

at der er icke saa Gudfryctigt oc rætfærdigt it

Menniske til paa Jorden/ som giør got oc icke

Synder. Oc at ingen derfor udi sig selff kand

hafue nogen roes/ men maa alle oc huer/ den

Høyeste saa vel som den ringeste haffue Rætfærdighed

for Gud / oc Syndernis forladelse aff

guds blote Naade / ved Troen paa JEsu blodige

Død oc Lydighed allene.

s.81

2. At fattige anfæctede oc beengstede Mennisker/

som offuer deris begangne Synder

maatte forsage oc fortuiffle / ved disse Exempler

kunde trøstis / naar de høre saadanne

GUds store helgene/ som med GUds høye

Gaffuer hafuer været benaadet/ ere dog falden:

Oc en huer der aff tage Aarsag at leffue

dis varligere i denne store ufuldkommenhed/

oc forarbeide sin Salighed med fryct oc

befuelse.

3. Oc saa lære dem en rætskaffen Omvendelse

aff/ naar vi aff skrøbelighed kand haffue

syndet oc forseet os / paa huilcken all vor Velfærd

timelig oc evig bestaar. Thi see / haffuer

David end syndet/ saa hafuer David oc giort

ræt alvorlig Hiertens omvendelse/ sine begang¬

me Synder smerteligen begræd oc beklaget/ oc

dem alle sine Liffs dage med modige Taare oc

dybe Sucke affbedet/ som hans gandske Psalmebog

fra ende til anden udviser. Huilcken

hans omvendelse saa meget hos den Naadefulde

Gud hafuer formaat/ at hand som aff sin

s.82

grundløse barmhiertighed/ pleyer alle bodferdigis

ferdisis Synder i Haffsens Dybhed at henkaste/

hafuer hans Synder gandskeudslet/ oc

dennem aldrig meere villet ihukomme.

Oc vaar David der effter Gud vor HErre

saa behagelig/ at naar nogen aff Israels eller

Juda Konger der effter lefuede / som det behagde

GUD/ da lader hand sige der om/ at

hand vandrede i Davids sin Faders

Veye. Oc naar Gud HErren vilde giøre vel/

imod israel/ da heder det at Gud vilde giøre

det for Davids sin Tienneris skyld.

effterdi da en Hiertens alvorlig omvendelse

er Gud saa behagelig/ oc saa meget hos hannem

kand fomaa / da skulde billigen it huer

Menniske/ som daglig synder oc Straff fortiener/

lade sit gandske Leffnet være en daglig bedring

oc omvendelse/ heldst effterdi det er det

eniste middel Guds Aand i Skrifften haffuer

viist os at komme til rette med/ naar vi ere falden.

Thi ville vi læse Biblen igiennem / fra

første til sidste/ da finde vi aldrig andre Middelder!

s.83

der til at hafue være brugt eller befallet/ end en

alvorlig Hiertens omvendelse.

Huo derfor med David hafuer syndet/

hand forsømme icke nu i tide/ sig med David

hierteligen oc alvorligen at omvende; oc da

maa hand ocsaa om Guds Naade være

forsickret.

Men alligevel den Naadefulde Gud forlod

David sine Synder/ oc borttog hans Misgierninger/

som HErrens Prophet Nathan

lod hannem høre/ der hand for hannem med it

bedrøffuet Hierte giorde sit Skrifftermaal:

hand oc forlod hannem dend ævig Straff / at

hand icke skulde døe; Dog effterdi hand med

saadanne grofue Synder gaff Fienderne Aarsag

til at bespotte HErrens Naffn/ oc dermed

forarget sine undersaatter/ haffuer Gud HErren

hannem med timelig Straff hiemsøgt/ saa

lengehand leffuet/ saa Suerdet hafuer icke viget

fra hans Hus der effter. Oc foruden udvortis

Fiender/ som hand i sin tid haffde at stride

de med / haffuer Guds Rætfærdighed opvact/

s.84

ulycke ofuer hannem aff hans eget Hus/ at

hans egne Børn hafuer hannem forfylget/ oc

udi mange maade bedrøfuet/ som hans Lefnets

historie udviser.

Her aff sees/ at naar den naadige Gud

forlader Synden/ oc borttager den ævig straff/

hafuer hand undertiden sig den timelig Straf

forbeholden; besynderligen/ naar mand med

Synd oc forargelse sig imod GUds helligste

Nafn oc ære saa viit hafuer forgrebet/ at mand

uden timelig Straff oc Ræffselse icke kand føris

til rætte igien.

Oc huo saadan Ræffselse finder oc maa

udstaa/ skal beflitte sig paa at hafue Davids

Sind/ som gaff sig med største Taalmodighed

i Guds Behag oc Villie/ der hand aff sin egen

Søn bleff aff Landet forjaget. Thi der hand

gick paa Veyen grædende oc barfodet/ sagde

Hand taalmodeligen: Finder Jeg Naade

for HErrens Øyne/ da henter hand

mig igien. Men siger hand saa: Jeg

hafuer ingen lyst til dig: See/ her er jeg/

s.85

hand giøre med mig effter som

hannem got siunis. Det er icke andet end

at sige: Jeg vil for denne timelige straff skyld

icke forsage: Støder Gud min HErre mig end

aff Landet/ saa støder hand mig derfor icke udaff

Himmerig; Jeg hafuer dog en naadig Gud/

om hand mig end saa hart straffer. Lige saadant

it sind haffde oc Propheten Micheas/ der

hand E. 7. 9. saa taler: Jeg vil bære HErrens

Vrede/ fordi ieg hafuer syndet

imod hannem / indtil hand udfører

min Sag/ oc skicker mig ræt. Hand

skal føre mig til Liuset/ at jeg skal see

min Lyst paa hans Naade.

Oc hui saa icke? effterdi saadan timelig

Straff / oc Guds Faderlig Ræffselse/ er Guds

Børn i dette syndige Liff meget fornøden oc

gaffnlig/ i synderlighed at det forderffuede kaade

Kiød/ der ved kand tuingis oc temmis/ oc vi

ved saadan Guds Faderlig Riis kunde holdis

under tilbørlig affue oc Disciplin: Der vi ellers

s.86

udi gode Dage/ om det altid skulle gaa oss

effter Ynske/ forglemte HErren. Dette kunde

den gode David vel skiønne paa/ oc derfor tacket

hand Gud/ oc sagde: Det er mig kiert/

at du hafuer ydmyget mig / at jeg

kand lære din Ræt. Ja det holder Guds

Børn i stedtzvarende Forlengsel effter det ævig

Liffs fuldkommen Herlighed oc Glæde / huor

de fra all Synd oc Syndsstraff/ oc fra all Arbeid

oc Besuerlighed gandske skulle vorde frelste

oc befriede.

Effterdi nu David vaar en Synder/ hafuer

hand icke allene maat udstaa megen Modgang

oc Gienvordighed imeden hand lefuede;

Men oc omsider holde Foed for Døden/ som er

Syndens Sold. Oc hand de / siger

Texten her.

Det er Slutning oc Ende paa dette timelige

for alle Menniske. imod Døden hielper

ingen ting der Naffn hafuer. See / David

vaar saa Gudfryctig en Herre / at hand vaar

en Mand effter Guds eget Hierte/ det kunde dog

s.87

icke frelse hannem fra Døden. David

vaar en mectig Konge offuer gandske israel/

oc i 40. Aar haffde regieret/ det kunde icke redde

hannem. David vaar en rig oc formuende

Herre/ der haffde fuld op oc nock aff dette timelige

Gode/ det kunde icke hielpe. Ah ney! der

er intet i all Verden som noget Menniske fra

Døden kand frelse oc befri. Fordi det er beskicket

for alle Mennisker / en gang at

kø. Det viste oc betenckte den gode David

selff tilforn / der hand i sin Velmact sagde:

Huor er it Menniske som leffuer / oc

icke seer Døden? Haffuer oc derfor kaldet

Døden all Kiøds Vey / huilcken alle

Mennisker der lefue her i Kiødet/ uden ald forskel

oc undskylding/ endelig engang maa vandre

paa. Det gaar effter det gemeene Sprog:

i Dag en Konge/ i Morgen en Død.

Huilcket den vise Syrach i sin Bogs tiende

Capit: saaledis merckeligen indfører: Huorfor

hoffmoder den arme Jord oc Aske sig?

s.88

Hand er dog idel slemt Skarn/

den Stund hand end leffuer. Oc dersom

Lægen end lapper der lenge paa/

saa gaar det alligevel saa til paa det sidste

I Dag en Konge/ i Morgen død/

oc naar it Menniske er død/ æder hannem

Orme oc Madicker.

Huilcket alle Mennisker billigen skulle sætte

sig til en daglig memorial oc erindring/ at de

der ved kunde skyndis oc bevægis til at sky Synden

som fra Gud adskiller/ Esa. 59. v. 1. At lefue

Christeligen/ oc tiene hannem uden affladelse

i hellighed oc Rætfærdighed/ som hannem er

behagelig: At berede sig stedtze imod Dødsens

uvissekomme/ i det mand lærer oc venner sig til

at døe/ den stund mand leffuer / at mand saa

kand døe vel oc salig/ som David/ naar det skal

være. Thi at døe er ingen Konst/ effterdi vor

forderffuede Natur fører Døden/ eller Aarsag

til døden altid med sig: Men at døe vel oc salig/

er en stor Konst/ som icke læris uden allene i vor

s.89

vor Christendoms Skole/ formedelst Dødsens

idelig oc flitig betractelse. Thi dersom vi

tencke gierne paa Døden/ oc men vi leffue/ legge

vind paa/ at døe vel/ da fare vi/ nest Guds

hielp/ aldrig ilde/ naar / huor / oc i huad maade

vi døe

Oc huad vilde it Guds Barn det forsømme/

eller derfor grue? Den timelig Død er hannem

jo en indgang til Liffuet. Thi effterdi vi

ere af By/ oc fremmede fra Gud vor HErre/ ald

den Stund vi boe i Legemet/ oc vandre i denne

Jordhytte / saa er Døde den Dør vi maa igienNEM

trenge os / førend vi kunde komme hiem

til Gud i sin Herlighed.

Huorfor oc denne Død hafuer icke været

den S. Herre Konning David ukier eller ilde

kommen: Thi / siger Texten/ hand døde/

1. I en god Alder/ hand soff sødelig

oc salig hen/ icke udi sine unge Aar/ eller Midalder/

huilcket hand beder imod Psalm, 102.

v. 25. Men der hand haffde leffuet en god oc

høy Alder/ 70. Aar haffde naaet dend Tid oc

s.90

Termin Moses beretter i sin tid at hafue været

gemen.

Sandelig det er meget at forundre/ at David

kunde lefue saa lenge/ oc blifue ved udi saa

mangfoldig oc adskillig Fare / Modgang oc

Hiertesorg/ hand hafuer udstanden. Men det

haffuer behaget Gud/ hannem med saa høy en

Alder at begaffue/ en deel / hans Gudfryctighed

dermed at belønne/ efftersom hand loffuer

dem/ som hannem frycte / oc vandre i hans

Bud oc Villie/ it langt leffnet/ oc actis hos

hannem for en Velsignelse Psal. 91. i det sted

Gudi sin Rætfærdighed hafuer truet de ugudelige/

Blodgierige oc falske / at de icke skulle

naae halff deris Tid. En deel ocsaa/ at hand

Guds ære dis meere skulle udbrede oc forfremme.

Saadan høy Alder oc langvarig Regiering/

hos en from oc Christen Øffrighed/ er

saa stor oc synderlig en GUds Gaffue / oc for

Undersaatterne saa stor en Lycksalighed / at

GUd den Allerhøieste derfor aldrig nocksom

kand fuldtackis. Fordi de gamle haffue gierne

s.91

afflang sorfarenhed/ hey Forstand/ oc aff god/

Forsiunlighed vide gode Raad at gifue til en

lycksalig Regiering. Thi der er Visdom hoss

de gamle/ oc Forstand hos de Graahærdede.

Oc endog Gud vel hafuer i almindelighed

lofuet de fromme oc Gudfryctige it langt leffnet

dog bruger hand effter sin Villies Velbehag/

her udi stor ulighed: huilcket oc Forfarenhed

viser/ at imod en Gudfryctig leffuer en

fuldkommen Alder/ den Moses sætter/ oc David

hafuer naaet/ da døe mange der imod som

icke alle det Maal kunde opnaae. Huilcken

derfor / Gud i Ungdommen fra denne fremmed

Elende til sig hiemhenter / hand skal uden fortrydelse

hiertelig gierne fylge/ betenckende/ at

hand behager Gud vel/ som derfor haster med

hannem fra dette onde Liff/ oc tilig fører hannem

til Ro oc Fred.

Men huilcken den gode Gud behager her i

Verden/ indtil Alderdommen/ at lade blifue/

sit Naffn til ære/ oc sin Kircke tit opbyggelse oc

Forsuar/ oc lader hannem offte gaa igiennem

s.92

tid oc Vand/ friste megen oc stor bedrøffuelse/

oc udstaa megen Besuerlighed/ skal oc gierne

være til freds/ oc med saadan Guds naadige

Behag lade sig nøye/ trøstende sig med Guds

vor HErris skiønne Forjættelser/ at GUD

HErren vil selff Raadføre ham med sit Øye/

oc lære hannem huad nytteligt er. Oc det vil

hand giøre indtil Alderdommen/ oc vil hannem

enda icke forlade. Huorfor den fromme

David i sin tid saa inderlig bad / oc sagde:

HERre forkast mig icke i min Alderdom/

forlad mig icke naar jeg vorder

gammel / oc skrøbelig.

Paa saadan ynske suarer Gud selff naadeligen:

Jeg selff vil bære eder indtil Alderdommen/

oc indtil i vorder graahærdede/

Jeg / Jeg vil giøre det/ jeg

vil løffte / Jeg vil bære oc frelse.

2. Mæt aff Dage/ Saa at hand ynske.

icke at leffue lenger/ meere end den ynsker at gaa til

s.93

Bords/ der aff Mad oc Spise er vel mæt oc

Fornøyet. Thi effter at dem fromme David

haffde i sine Dage udstanden megen Modgang/

Forfylgelse oc Besuerlighed/ oc saa forfaret

dette Liff intet andet at være end en mødsom

gangigiennem denne Jammerdal/ fuld af

Suck oc Sorg/ som hand det selff hafuer kaldet:

da; vaar hand nu bleffuen saa mæt oc

Fied der aff/ at hand her fra hierteligen lengdis

til den ævig fuldkommen/ bestandig Ro oc

Glæde. Ligesaa gick det med den synderlig

Guds Ven/ Abraham/ at hand bleff siug oc

døde i en god Alderdom/ gammel oc mæt

oc bleff samlet til sine Folck. Isaac ilige maade/

bleff skrøbelig oc døde/ oc bleff forsamlet til

sine Folck/ gammel oc mæt aff dette Liff.

Den fromme oc taalmodige Job gick det ligesaa/

at hand saae sine Børn oc BørneBørn i

fierdeleed: døde saa gammet/ oc mætte aff

Dage. Oc effterdi mange findis/ der saa hafuer

faaet denne suigefulde Verden ind i Hiertet

s.94

oc fattet saadan it behag til dette timelig oc

bedragelig Væsen oc Leffnet/ at de aldrig kunde

vorde mætte/ oc faa nock der aff: Men jo

lenger de leffue/ jo heller de ville: Da pleyer

Gud sine Børn her i Verden ved mangfoldig

Kaars oc Modgang at øffue oc bedrøfue / driller

dem dict udi adskillig gienvordighed / at

hand kand giøre dem mætte oc kiede aff

dette Liff/ oc denne falske oc forføriske Verden/

saa de kunde lengis effter det himmelske oc

ævige / sucke i dette Tabernackels Jordiske

Hus/ med hiertelig Forlengsel at vandre fra

dette Legeme oc Fare hiem til HErren.

Der aff kunde da Guds Børn omsider vorde

saa mætte/ at de med Propheten Elia sucke

oc sige: HErre nu er det nock / tag nu

min Siel fra mig: Thi ieg er icke bedre

end mine Forfædre. De sucke oc begiere

med Paulo/ at opløsis / oc være med

Christo / nærmeere oc inderligere end i dette liff

s.95

De ynske oc raabe med den graahærdede

Simeon: herre lad nu din tienner

fare i fred.

3. Mæt aff Rigdom. At lefue lenge/

oc der hos lide mangel/ er en stor Plage. Men

David udi sin høye Alder / haffde oc nock aff

timelig Rigdom. Thi Gud HErren gaff hannem

icke allene det store oc mectige Israels Kongerige/

der hand vaar en fattig Hyrde/ oc lod

hannem nyde det i firretiuffue Aar: men oc meget

Godtz oc Bytte/ som hand offte lod hannem

med Fienderne komme i Henderne. Oc

kand der aff vel nogenlunde eractis / huad for

Rigdom David hafuer hafft oc eyet/ at hand

sin Søn til Templens Bygning hafuer effterladt/

foruden mangfoldig Ædelsteene oc andre

Steene: item/ Kaaber/ Jern oc deslige ringe

Materie/ tre tusinde Center Guld aff

Ophir Guld/ oc siu tusinde centner

purt Sølff.

Dog hafuer saadan hans store Rigdom icke

s.96

været hannem / som det pleyer mange/ til

forhindring der hand skulde døe oc sige gode

Nat; Men hand forlod det gierne altsammen/

der tiden kom/ oc fylgede Gud sin HErre/ som

kaldede at hannem / med en god Villie. Fordi

hand vaar oc mæt der aff. Hand haffde icke

samlet sin Rigdom der til/ at hand sig der paa

sin Alderdom vilde fortrøste/ eller sig dermed

forlyste/ men at hand de til Guds Husis Bygning/

oc hans Tiennistis ophold vilde beskicke

oc forordne.

Endog nu Rigdom er vel en synderlig Guds

Gaffue/ efftersom det er Guds velsignelse

der giør rig. Den er oc de Gudfryctige

loffuet aff Gud/ som David siunger: Salig

er den som frycter HErren/ som hafuer

lyst til hans Bud/ hans Sæd skal

blifue mectig paa Jorden/ de frommis

Slect skal velsignis / Rigdom oc

ære skal være i deris Hus/ oc deris

s.97

Rætfærdighed blifuer evindelig. Dog

effterdi det er ickun forfengeligt / hør icke til

Guds Rige/ som bestaar udi Rætfærdighed/

Fred oc Glæde i den hellig Aand; Men allene

til denne forgengelig Verden/ blifuer oc i Verden

effter Mennisken/ oc med Verden omsider

skal forgaa oc opbrendis: Da gifuis det offte

de ugudelige saa snart/ oc vndertiden meere

end de Gudfryctige.

Oc dog hafue de fromme den Forjettelse/

at dennem oc intet skal mangle til Nødtørfft/

Saa deris Vilkaar ere langt bedre/ oc de ere

meget saligere hos det lille GUd dem til nødtørfft

beskærer/ end de andre hos deris megen

Rigdom/ huor aff de faa aldrig nock.

Oc sandelig/ den er icke rig at kalde/ der meget

hafuer; Oc der aff lefuer icke nogen at hand

hafuer meget Gods/ siger Christus selff/ men

den som lader sig nøye med det Gud giffuer/ oc

hafuer der hos it roligt Hierte / oc en god

Samvittighed. Det bekreffter David/ sigende

de: Det lille den rætvise hafuer/ er bedre end de

ugudeligis store Gods.

s.98

En huer derfor / som med timelig Rigdom

aff Gud er velsignet/ see til / at hand den saa

bruger oc anvender / at Sielen derfuer icke

skal vorde arm oc fattig; betenckende/ at endog

Rigdom oc Gods vel kand eyes oc brugis / uden

Synd oc Saligheds forspildelse/ som en

synderlig GUds Gafue oc Velsignelse: er der

dog meget stor Fare hos / om mand der med

icke dis varliger omgaais / oc det rettelig bruger/

som Christus hafuer paamindt Matth.

19. v. 23. Oc tuert imod / huo lidet hafuer/

hand giøre sin flid / at hand for alting kand

være rig i Gud.

4. Endelig / døde hand mæt aff ære.

Ære oc anseelse for Verden/ er oc ensynderlig

GUds Gaffue/ oc høyt at acte oc æstimere

besynderligen naar Gud selff nogen der

til ophøyer.

Saadan Ære haffde David oc nock aff/

saa hand vaar mæt der aff der hand døde. Thi

fordi hand ærede Gud/ da ærede Gud hannem

igen/ ophøyede hannem aff Støffuet/ oc lod

s.99

hannem arffue Ærens Stoel. See/ GUd

HErren hafuer aff synderlig velbehag taget

hannem fra Faarene/ oc sæt hannem paa den

Kongelig Throne / at hand vaar en mectig

Herre oc Regent ofuer gandske Israel. imidler tid

førde Gud hannem underligen/ oc vaar

selff med hannem / i huad hand i sit høye oc besuerlige

Kongelig Embede skulde forrætte; udryddet

oc ødelagde hans Fiender for hannem/

oc giorde hannem it stort Naffn/ som de storis

oc mectigis Naffn paa Jorden; Saa at fremmede

Konger oc Førster søgte hans Venskab/

oc hand vaar mange forskreckelig. Saaledis

vaar Konning David høyt ret i sin Liffs

tid.

Effter sin Død æris hand endnu meget

høyt iblant alle Christne Mennisker / i det

hans Gudfryctighed / høye Forstand/ Taalmodighed/

ydmyghed oc andre herlige Dyder/

som GUds Aand med flid hafuer ladet optegne/

prisis oc berømmis / alle Guds Børn til

Exempel at effterfølge saa lenge Verden staar.

s.100

Nu hafuer den naadige Gud loffuet dem ære

som hannem frycte; hafuer oc derfor indsæt oc

forordnet adskillige Ærestender / til huilcke

hand ophøyer oc bruger huem hand vil.

Huilcken somhelst Gud setter høyt i ære/

hand kiende det for en synderlig Guds Naade/

acte sig selff der til uværdig/ oc tilskriffue Gud

ald æren/ som David giorde/ Ps. 115. v. 1. icke

os HErre/ icke os / men giff dit Naffn

ære for din Naade oc Sandhed. Oc

jo høyer nogen sidder udi ære/ jo ydmygeligere

hand sig for Gud oc Mennisken anstille/ tagendis

sig vel vare for Verdens Børns fordømmelig

viis / huilcke effter denne Verdens ære.

saa hefftig tørste oc tracte/ at de aldrig kunde

mættis/ oc faa nock der aff Lade sig oc deraff

saa forblinde/ at de kiende sig icke selff/ forglemme

at de ere Mennisker / at de ere Syndere/

huilcke adskillige Breck oc Mangel fylge: at

de ere dødelige.

Langt anderledis vaar den fromme David

sindet/ at hand udi sin høye Kongelig ære/ vaar

s.101

en meget ydmyg Herre/ saa hand i sit Hierte

icke fand den ringeste Tancke eller Lyst der til/

som hand selff for Gud den allene vise/ der prøfuer

oc randsager Hierter oc Nyter/ friit ud bekiender:

HErre/ mit Hierte er icke hoffferdigt/

mine Øyen ere icke stolte/ Jeg

vandrer icke i store ting/ som ere mig

for høye: Hand siger sig icke meere at være

stolt eller æresiug/ end som it lidet Barn/ der

fra sin Moder nyes er affuandt.

En huer / huad heller hand er i høy ære for

Verden eller icke/ see vel til/ at hand icke acter

den ære hoss Mennisken høyre/ end den ære hos

Gud/ oc sig saaledis stedtzendi Guds fryct oc

ydmyghed forholde/ at hand i maa æris hos

GUd i evighed/ oc prydis med Liffsens Ærekrone/

som HErren hafuer lofuet dem/ som

hannem elske.

Saadan en ypperlig oc høyberømmelig

Herre / hafuer da Konning David været/ huilcket

maa hafue været hans undersaatter en

meget stor Hiertens Glæde/ oc besynderligen

s.102

at Gud hannem saa lenge hafuer spaact/ under

huis lycksalige oc langvarige Regimente/ de

kunde ubehindret tiene Gud deris HErre/ oc

boe med Fred i Landet/ en huer vnder sit Vintræ

oc Figentræ. Men derfor maa oc deris

Hiertesorg hafue været dis større/ der de saadan

en ynskelig HErre miste skulde.

Dog vaar Gud dem saa god oc naadig/ at

hand alligevel icke vende sin Naade slet fra dennem

/ men gaff David en Søn/ som effter hannem

skulde sidde paa Konge Stolen: Som

denne Text endelig formelder: Oc Salomon

hans Søn bleff Konge effter

hannem. Det er en synderlig Naade oc

Velgierning/ med huilcken Gud pleyer at belønne

Gudfryctighed/ som hand oc haffuer lofhuct

/ at den Gudfryctigis Sæd skal blifue megetig

paa Jorden/ oc de Frommis Slæct skal velsignis.

Det hafuer GUd redelig beviist paa

David: Thi hans Sæd oc Affkom hafuer aff

GUds synderlig Naade oc velsignelse besidt

Riget/

s.103

Riget/ oc den Kongelig Stoel effter hannem/

udi it oc tiuffue Led.

Denne Salomon/ Davids Søn/ vaar

en meget ypperlig/ saare Naffnkundig oc viit

berømt Konge / fornemmeligen for sin høye

Viiszdom/ hand frem for alle paa Jorden/ paa:

aff Gud med begafuet/ hand vaar oc der hos

Gudfryctig: bygde HErren den skiønne Tempel

udi Jerusalem/ som udi sin Aar med største

Bekosting bleff fuldferdiget/ saa prectig oc

beprydet/ at dens lige i gandske Oriegt icke

vaar at finde: beskickede med all flid huad der

herde til Guds Tieniste. Hand førde oc it

meget fredeligt oc lycksaligt Regimente; Thi

Gud gaff hannem Fred trint omkring for alle

Fiender/ al den stund hand bleff ved den sande/

leffuende evig Gud at ære oc tienne. Oc det vaar

Israel icke en ringe Trøst oc Glæde.

Vi ville gaa til os selff/ oc gifue act paa/

huorledis det den allene vise Gud hafuer behaget

med os at handle. See / den Naadefulde

Gud haffde oc giffuet oss en from David/ en

Meget

s.104

Gudfryctig oc Rætfærdig Herre oc

Konge/ som den synderlig udleedte Guds Hiertemand

David / i Leffnet oc Regiering eigentlig

hafuer lignet. Hans Christelig/ lycksalig

oc Faderlig Regiering hafue vi med Glæde oc

Velfærd hafft oc naade langt ofuer den tid David

regierede. For huilcken store Naade/ vi den

gode Gud icke kunde fuldtacke.

Men denne Lycksalighed haffue vi med tilbørlig

Tacksigelse til Gud/ icke nocksom skiønnet

paa. Huorfor da denne vor fromme David

/ er effter Guds naadige Behag oc Villie/

ved den timelig Død os fratagen/ der hand

haffde naaedt en god oc høy Alder/

oc vaar bleffuen mæt aff Dage/ Rigdom

oc ære: Oc derfor vaar mit vel tilfreds

at GUD HErren hannem fra sin utenckelig

store oc langvarige Byrde oc Besuerlighed

ville opløse: Men os sine arme Vndersaatter/

er hand frafalden/ paa den Tid / vi saadan en

høyforstandig/ meget forfaren oc ynskelig Herre

s.105

minst kunde ombære. Ah! Ah! huor maa vi

billigen alle / offuer dette høysørgelig Dødsfald

hierteligen bedrøffuis/ at vi vor Allernaadigste

oc kierriste Landsfader oc beste Trøst/

næst Gud/ miste skulde!

Dog hafuer den Barmhiertige Gud alligevel

os icke slet offuergifuet. Huorfor hans

helligste Naffn være evig æret: Hand haffuer

lader os it Naadetegn / huor ved vi os kunde

trøste/ som er: Hand hafuer aff sin usigelig store

Godhed oc Naade ocsaa gifuet oc sparet vor

Fromme S. Daviden Søn/ en Salomon/

eller / som det liuder /en Friderich/ (Fredrig)

som er Konge i hans Sted/ huilcken som en

meget Gudfryctig/ from oc Rætfærdig Herre/

ved Guds naadige Bistand oc Velsignelse/vel

haffuer begynt at træde i sin salig Her Faders

Fodspor / oc med største Trø/ Oprictighed oc

kierlighed skal lade sig dette sit Fædernelands/

sampt meenige Indbyggeris Velfærd/ være

høyt angelegen/ at vi med den vise Syrach billigen

s.106

ligen maa sige: Endog Faderen er døed/

saa er det dog som hand vaar icke

døed/ fordi hand hafuer ladet sin lige

effter sig.

Saadan GUds store Naade oc Velgierning

/ bør os med tacknemmelige Hierter at erkiende

/ oc hans Allerhøyeste oc helligste Naffn

derfor ære oc prise.

O bede nu alle oc en huer som Velfærd

ynsker / at den Barmhiertige

Gud/ som gifuer Kongeriget/ Mact/

Styrcke oc ære/ at hand endnu fremdelis

ville være med denne vor Naadigste

Konge / oc disse Riger oc Lande/

med naadig Bistand oc Velsignelse.

Hand ville sende Hans Mayst. hielp

aff Helligdommen/ oc styrcke hannem

af Zion. Hand gifue hannem Konning

s.107

Salomons Hierte/ til at regiere

sit Folck med Rætfærdighed oc Dom.

Hand gifue hannem Konning Salomons

Regimente / at hand med

god Fred oc Rolighed kand bygge.

HERrens Tempel / oc forfremme

hans Ære oc Tienniste / saa at Guds

Ord maa boe rigelig iblant os i all/

Viisdom; At Miskundhed oc Sandhed

stedtse her effter maa møde huer

andre: Rætfærdighed oc Fred kysse

huer andre: At der maa være Fred inn.

den vore Landemercke/ oc Lycksalig

hed i vore Bolige.

For alting ville forleene hand os de

rætte Hierte Fred/ ved Jesum Christum

/ som udi all ufred kand trøste

oc opholde. Oc omsier / naar det behager

s.108

hager den Almectigste ævigregieren

de Enevolds HErre os i sin Tienniest

her paa Jorden icke lenger at hafue

oc bruge / hand da ville gifue os den

Lævig Fred/ samptligen at nyde i Ærens

Rige evindelig/ for Sønnens JEsu

Christi skyld / som med Faderen oc

den Hellig Aand/ være loffuet oc benedidet

i all evighed/ Amen/

Amen/ Amen.