1. **Dieva mīlestība:**
	* **Mīlestība, kas paliek mūžīgi (Psalms 136).**
		+ 136. psalms ir antifonāla dziesma. Katrā no 26 pantiem viena kora daļa slavē Dievu, bet otra daļa atbild, norādot slavas iemeslu: "Jo Viņa žēlastība ir mūžīga".
		+ Ebreju valodā vārdu "žēlastība" var tulkot arī kā "laipnība", "mīlestība". Ko Dievs dara no Savas mūžīgās mīlestības?
			1. Viņš ir paveicis lielus brīnumus, radīdams visu, kas ir mums apkārt (Ps.136:1-9).
			2. Viņš izglāba Israēlu no verdzības un ieveda viņus apsolītajā zemē (Ps.136:10-22).
			3. Viņš rūpējas par mums, Viņš mūs glābj un atbalsta (Ps.136:23-26).
		+ Dieva mīlestība neskar tikai tos, kas Viņu mīl, jo Viņš "dod barību visai dzīvajai radībai" (Ps.136:25). Psalmists apcerot šo mīlestību iesāk un nobeidz savu himnu. Viņš mūs aicina slavēt Dievu (Ps.136:1.26).
	* **Mīlestība, kas pārveido (Psalms 51).**
		+ Dāvids, "kad aizgāja pie Batsebas, pie viņa atnāca pravietis Nātans". Tad viņš uzrakstīja 51. psalmu. Šajā brīdī Dāvida dvēselē iezagās sirdsapziņas pārmetumi. Viņš Dieva priekšā atvēra sirdi, netaisnojās, atzina savus grēkus, nožēloja un lūdza, lai Dievs mazgā un šķīstī viņu no grēkiem (Ps.51:3-5).
		+ Viņš zināja, ka savas lielās mīlestības dēļ Dievs šķīstīs viņu no grēka un pilnībā izdzēsīs viņa pārkāpumu (Ps.51:3.4.8-10). Taču Dāvids pārsteidzoši iet vēl tālāk. Viņš nav apmierināts ar piedošanu. Bez pārmaiņām savā dzīvē mēs arī turpmāk nespēsim pārtraukt grēkot. Mums ir nepieciešama pārveidošanās.
		+ Dievs spēj un vēlas darīt šo brīnumu mūsos, radīt šķīstu sirdi un taisnu garu (Ps.51:11).
		+ Piedošana un atjaunošana mūsos rada prieku, liecību, dziesmu un slavu (Ps.51:13-15). Dievs ar prieku uzņem mūsu pazemīgo mīlestības un slavu (Ps.51:16-19).
	* **Mīlestība, kas piedod (Psalms 130).**
		+ 130. psalmā ir divas galvenās tēmas.
			1. Piedošana
				1. Grēks ir dziļš bezdibenis, no kura grēcinieks sauc uz Dievu (Ps.130:1-2). Uzklausot mūs, Kungs uz mums skatās un... ko Viņš redz?

Ja Viņš pievērš uzmanību mūsu grēkam, tad kas gan lai pastāv? (Ps.130:3).

Dieva mīlošās acis ir pievērstas grēciniekam, kas nožēlo grēkus, un viņam tiek dota piedošana (Ps.130:4).

* + - 1. **Gaidīšana**
				1. Šī dievišķā attieksme rada cerību. Tāpēc ar paļāvību gaidām, lai saņemtu Dieva piedošanu.
				2. Mēs īpaši gaidām to godības rītu, kad no Viņa lūpām dzirdēsim: "Ieej sava Kunga priekā" (Mat.25:21; sal. ar Ps.130:5-6). (Mat.25:21 sal. ar Ps.130:5-6).
				3. Dieva tauta ar nepacietību gaida, kad "Viņš atpestīs Savu tautu no visiem viņu noziegumiem" (Ps.130:7-8).
1. **Cilvēku reakcija uz Dieva mīlestību:**
	* **Slavēt Dievu un Viņam uzticēties (Ps.113; 123).**
		+ Kādus iemeslus 113. un 123. psalms dod, lai mēs slavētu un paļautos uz To Kungu?
			1. Viņš Savā diženumā augstāks pār visām tautām, pāri pār debesīm. (Ps.113:4)
			2. Jo, lai gan Viņš mājo augstu, Viņš pazemojas un nolaižas līdz mūsu līmenim. (Ps.113:5-6)
			3. Viņš paceļ nabadzīgos un trūcīgos. (Ps.113:7-8)
			4. Viņš dara pārsteidzošus brīnumus. (Ps.113:9)
			5. Viņš apžēlojas par mums, kad tiekam nicināti. (Ps.123)
		+ Kristū redzam visas dievišķās īpašības kopā. Viņš Savā lielajā mīlestībā uz mums pazemojās "līdz krusta nāvei" (Fil 2:8). Vai tas nebūtu slavēšanas vērts? Vai mēs pilnīgi uzticēsimies šim varenajam un mīlošajam Glābējam?
	* **Svētība un apbrīna (103. Psalms)**
		+ Kādus labumus Kungs Dievs mums dod?
			1. Piedod visus tavus grēkus (Ps. 103:3a).
			2. Dziedē visas tavas vainas (Ps. 103:3b).
			3. Izglāb tavu dzīvību no pazudināšanas (Ps. 103:4a).
			4. Vainago tevi ar mīlestību un žēlastību (Ps. 103:4b).
			5. Viņš iepriecina tevi ar svētīgām dāvanām (Ps. 103:5a).
			6. Viņš tevi atjauno (Ps.103:5b).
			7. Viņš piešķir taisnību un tiesu, kad ciešam no vardarbības (Ps.103:6).
			8. Viņš atklāj Savus plānus (Ps. 103:7).
			9. Kungs ir žēlīgs, mīl, ir pacietīgs un bagāts žēlastībā (Ps. 103:8-9).
			10. Viņš neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem (Ps.103:10-11).
			11. Viņš mūsu pārkāpumus liek tālu prom no mums (Ps.103:12).
			12. Viņš zina, ka esam pīšļi, un apžēlojas par tiem, kas Viņu bīstas Ps.103:13-18
		+ Atsaucoties uz šo laipnību, mēs pievienojamies Kunga slavā līdzi eņģeļiem (Ps.103:19-22). Slava sākas, kad atzīstam Dieva varenību, Viņa varenos darbus un pielūgsmē atveramies Viņa labestībai, žēlastībai un gudrībai.