1. **Tautas sacelšanās (Psalms 78).**
	* Pēc Dāvida pavēles Asafs tika izraudzīts no levītu vidus par kora vadītāju (1.Laiku 15:16-17; 16:4-5, 37). Viņš un viņa dēli bija pravieši un sacerēja psalmus (1.Laiku 25:1). 78. psalmā Asafs atgādina iziešanas vēsturi no Mozus līdz Dāvida dienām, vēlēdamies mums sniegt svarīgu mācību (Psalms 78:2).
	* Psalmu nolūks, lai atcerētos, kā Dievs ir vadījis Savu tautu un ir pelnījis no mums slavu. Mums vajadzētu to mācīt saviem bērniem, lai viņi nebūtu nepakļāvīgi, kā to darīja viņu tēvi (Psalms 78:1-8).
	* Dievs sūtīja Ēģiptei mocības, pāršķīra jūru, vadīja tos mākoņstabā dienā, bet naktī uguns stabā un lika ūdenim izplūst no klints! Tauta neticēja, ka Dievs viņiem var dot maizi un gaļu - deva paipalas un mannu. Neskatoties uz viņu sacelšanos, Dievs viņus neiznīcināja. (Psalms 78:9-54).
	* Dievs tautu aizvadīja līdz Kānaānai, izdzina tās iedzīvotājus. Taču tauta atkal sacēlās, un Dievs viņus nodeva ienaidniekiem (Psalms 78:55-64).
	* Beigās Dievs caur Dāvidu vēlējās atbrīvot Savu tautu. Viņš aicināja ganu, lai viņš ganītu Viņa tautu. Viņš iedeva scepteri Jūdas rokās un izvēlējās Jeruzalemi par tās galvaspilsētu. Neskatoties uz sacelšanos, Dievs bija uzticīgs toreiz un ir uzticīgs vēl šodien (Psalms 78:65-72).
2. **Dieva rīcība (Psalms 105).**
	* 105. psalmā nav pieminēta cilvēka kļūda. Dieva brīnumainā darbība tiek izcelta no Ābrahāmam dotā apsolījuma mantot Kānaānu, līdz tā piepildījumam (Ps.105:11. 44).
		+ Dievs noslēdza derību ar Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu (8.-11. p.).
		+ Viņš aizsargāja viņus, kamēr viņi bija vāji (12.-15. p.).
		+ Izglāba Izraēlu no bada caur Jāzepu (16.-24. p.)
		+ Kad viņi atradās verdzībā, Dievs sūtīja Mozu un tika sodīta Ēģipte (25.-38. p.).
		+ Viņš vadīja Israēlu pāri tuksnesim uz Kānaāna zemi (39.-44. p.).
	* Atceroties vēsturi:
		+ Mēs slavēsim Dievu un stāstīsim par Viņa brīnumiem (1.-2. p.).
		+ Mēs slavēsim un priecāsimies par Dievu (3.p.).
		+ Mēs meklēsim To Kungu (4.p.).
		+ Mēs atcerēsimies Dieva spriedumus (5-7.p.).
		+ Un turēsim Viņa baušļus (45.p.).
3. **Grēku nožēla (Psalms 106).**
	* Izraēla stāsts ir stāsts par grēku un grēka nožēlu, un stāsts par katru no mums. 106. psalmā aplūkotais stāsts, uzsver, ka ikreiz, kad Israēls grēkoja, viņi cieta no sekām, taču tās tika mīkstinātas ar dievišķo žēlastību (Ps.106:7-8). Dievs viņiem piedeva, un viņi atgriezās pie paklausības Viņam... uz laiku (Ps.106:12-13).
	* Tiek uzsvērta Mozus un Pinehasa aizlūgšana, ir kā pirmtēls Jēzus aizlūgšanai par mums (Ps.106:23, 28-31).
	* Tomēr Dieva pacietībai ir robežas. Kad tauta to pārkāpa, Viņš viņus nodeva gūstā. Tomēr atrodoties gūstā Dievs parādīja žēlastību (Ps.106:39-46).
	* Vēsture mūs pārliecina, ka varam lūgt Dievam piedošanu un saņemt no Viņa atbrīvošanu. Tad mēs slavēsim Viņu un arī mūžībā (Ps.106:47-48).
4. **Dieva seja spīd (Psalms 80).**
	* Psalmu grāmatā mēs atrodam ļoti īpašu 80. psalmu. Šajā psalmā ir līdzība.
	* Israēls tiek salīdzināts ar vīna dārzu. Dievs viņus izveda no Ēģiptes, iestādīja Kanaānā un lika tam augt no Vidusjūras līdz pat Eifratai (Ps.80:9-12).
	* Dievs pieļāva, ka vīna dārzs tika pamests novārtā un tajā ienāca ienaidnieki un to iznīcināja (Ps. 80:13-14).
	* Šī iemesla dēļ psalmists lūdz "Israēla Ganu" celties un glābt (Ps.80:1-2). Viņš ir pārliecināts, ka Dievs viņu uzklausīs un liks Savai sejai atspīdēt pār Viņa izpostīto vīna dārzu (Ps.80:4.8.15.20).
	* Viņam spīdēja seja? Ko tas nozīmē?
	* Dieva vaigs tiek apgaismots mūsu labā. Viņš parāda mums Savu žēlastību un dāvā mums mieru (4.Moz.6:24-26).
5. **Vēstures Kungs (Psalms 135).**
	* Mēs slavējam Dievu par Viņa labestību un spēku (Psalms 135:1-5).
	* Kā Dievs ir parādījis Savu laipnību un spēku?
		+ Radīšanā (Psalms 135:6-7)
		+ Iziešanas laikā (Psalms 135:8-9)
		+ Par Kānaānas iekarošanu (Psalms 135:10-12)
	* Mēs slavējam Dievu, jo Viņš mūs tiesās ar žēlastību (Ps.135:13-14).
	* Tā kā Dieva spēks Radīšanā un vēsturē ir nepārspējams visā pasaulē, Dieva tautai vienmēr jāpaļaujas uz Viņu un jāpielūdz vienīgi Viņš. Dievs kā mūsu Radītājs un Pestītājs ir vienīgais, kas ir pielūdzams.