Денят е понеделник, 8-ми ден от месец февруари. Часът минава 20:00 ч.

Хвала Боже мой, Господ на силите, Който си създал световете и живота толкова съвършено. Всяка плът, всяка частичка, всеки атом да трепти и да слави Бога. Кой е като Бог? Няма друг подобен Нему. Отваря ръцете си и светът се насища с благости, открива лицето Си и всички се веселят и радват в Неговият мир. Скрива лицето си и светът потъва в печал. Оттегля милостта си и всичко загива и се руши. Словото Му е чудно и твори светове. Да хвалим Господ на силите защото е благ и милостив, дълготърпелив и изпълнен с добрини към онези що се боят от Него и Го обичат с цялото си сърце, с цялата си душа и с целият си ум.

Мъртвите кости Той облича в жили и плът, а Духът Божий ги изпълва с душа и живот. Велик е Бог! Твори непрестанно и живота крепи. Изобилно и щедро дава блага и на мъдри и на прости, и на добри и на лоши, никого не лишава от грижовна бащинска подкрепа. Щом греховете изповядаш, Утешител мощен идва в подкрепа, Духът Свят идва за съд, за правда, за грях.

Денят е вторник, 9-ти ден от месец февруари. Часът е 20:40.

Мъдростта, която иде от Бог е чиста, приветлива, благоуханието й радва душата на праведните и те се веселят в Божието присъствие. Някой може ли сложи цена на мъдростта ? Тя е по ценна от злато, по ценна от скъпоценен камък. Тя душата крепи и като корона блести на главата на праведните. Мъдрият оскъден е на думи, защото многословието е път към гордост, а гордостта е врата към грях. Отплата на грехът е смърт и от това не можеш избяга. Ръката Господня силна е, тя непокаяният грешник ще намери и накаже гдето и да се скрие.

Денят е сряда, 10-ти ден от месец февруари. Часът е 21:43 ч.

Милост и истина се срещнаха, правда и мир се целунаха. Псалм 85:10 Бог толкова обикна човек и светът, че даде Своя единороден Син, за да не погине никой, който вярва в Него, но да има живот вечен. Последната глътка въздух на Иисус, която си пое докато висеше прикован на кръста, и мощният вик „Свърши се!“, когато издъхна и предаде духът си в ръцете на Отца, възвестиха победата над грехът и над Сатана. Човек вече не бе сам пред лицето на лукавият и грехът, вече имаше застъпник в лицето на Христос, който щеше да се застъпи за всеки искрено покаял се грешник. Христос обичаше хората. Роди се и израстна в бедно семейство, далеч от царските палати, от разкоша и покварата. От малък е научен на труд. Между другото това е било като традиция сред евреите, децата да бъдат обучавани в някакъв занаят. Нямало е значение дали става въпрос за дете от богато семейство, или от бедно. Всяко дете е трябвало да бъде обучено на определен занаят. Така например, апостол Павел е бил обучаван да шие шатри, и този занаят е практикуван от него за да изкарва прехраната си и да помага на апостолската работа за разгласяването на евангелската вест. Христос е израстнал сред народа. Народ, който беше в притеснение, и очакваше Месия, но по скоро да ги спаси от политическите притеснители, а не да им даде да пият от извора на живата вода, за да не ожаднеят вече. Делото на Христос надхвърля границите на всичко познато и човешко. Самият начин по който се развива ранното християнство, след разпването и възкресението на Спасителя, до кончината на апостол Йоан, последният от апостолите е знак, че това не е дело на човешка ръка, а на Божия намеса. Евангелизирани са огромни маси от хора, веста за Христос се разнася из целият познат свят.