**L 1 – Vesmírný konflikt**

Kazatel: Dr. David DeRose, MD

Možná jste se už setkali s tím, že vás někdo kritizoval. A kritizování, o kterém je zde řeč, je znamením doby konce. Někteří lidé říkají: „Nemluvte mi o době konce! Nechci slyšet nic o Danielovi a Zjevení! Chci jen sedět se založenýma rukama a poslouchat o Ježíši.“

Jsem vděčný, že tato nová lekce není zaměřena jen na poslední dny, ale že je to celé o Ježíši. Všimli jste si toho, když jste si procházeli lekci? Když přemýšlím o kritice, které se mnozí v církvi snaží vyhýbat, tak Ježíš nás upozorňoval, že se s ní v době konce setkáme. Ježíš má velký zájem o dobu konce.

Na začátek si nalistujme v Bibli Mt 24, kde je jedno z nejdelších Ježíšových kázání. V Mt 24 Ježíš učí o době konce.

Mt 24,3: „A když se posadil na hoře Olivetské, přistoupili k němu učedlníci soukromí, řkouce: Pověz nám, kdy to bude,“ – Mluvil právě o zničení Chrámu. – „a které znamení příchodu tvého a skonání světa?“ – Učedníci si nedokázali představit, že by Chrám mohl být zničen před koncem času. A tak Ježíš spojuje dobu konce s pádem Jeruzaléma.

Je zajímavé, jak to začíná:

Mt 24,4: „I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás někdo nesvedl. 5 Nebo mnozí přijdou pod jménem mým, řkouce: Jáť jsem Kristus, a svedouť mnohé.“

Je velice zvláštní, když začínáme studovat o době konce, že tato doba ležela Ježíšovi na srdci. A církve, které se nechtějí věnovat knihám Daniel a Zjevení, si nechaly ujít jeden velice důležitý důraz Ježíšovy služby. A tento důraz se týká něčeho, o čem Ježíš věděl, že bude výzvou pro každého z nás. Je to výzva, abychom se nedali svést. A na co bude svod zaměřen? Na identitu Ježíše samotného.

Mt 24,4: „Vizte, aby vás někdo nesvedl. 5 Nebo mnozí přijdou pod jménem mým“.

Nalistujme si úvod ke studiu na toto čtvrtletí. Ještě neprobíráme první lekci. Přišlo mi, že úvod „Kristus a konec času“, je vskutku vhodný. Jsou zde citována Ježíšova slova z Jana 14. Ježíš ujistil učedníky, že ačkoliv odchází, tak se znovu vrátí.

Ježíš během Své služby mluvil o době konce. Avšak mám opravdu radost z toho, co je v lekcích na toho čtvrtletí. Poslední odstavec úvodu říká:

„Toto čtvrtletí se sice budeme věnovat času konce, ale v centru naší pozornosti bude Ježíš v kontextu posledních dnů a naší přípravy na závěr dějin. Ano, potřebujeme se zajímat o historická data a světové dějinné události, protože Bible o nich hovoří v souvislosti s časem konce. Ale i v tomto kontextu Písmo mluví o Ježíši – kdo to je, o Jeho díle pro nás a v nás a o tom, co vykoná při Svém příchodu.“ Nejste potěšeni takovým důrazem na dobu konce? Mě to těší, protože velmi často vidím, že se lidé zaměřují na konec a na biblická proroctví, až pustí ze zřetele, o čem vlastně biblické proroctví je. Je o tom, abychom se setkali s tím, Kdo nás miluje, a který nás zachránil, spasil. Pro mě to je nesmírně dobrá zpráva.

Když se díváme na tato témata dále, přečtěme si verše, které jsou uvedeny v úvodu a vytvářejí prostředí pro tuto lekci. Hned před odstavcem, který jsem četl, jsou verše z Koloským 2. Je nám zde řečeno, co máme dělat, abychom byli připraveni na dobu konce. Nalistujte si tento významný List, který Pavel napsal církvi v Kolosách:

Ko 2,6: „Protož jakž jste přijali Krista Ježíše Pána, tak v něm choďte, 7 Vkořenění a vzdělaní na něm, a utvrzení u víře, jakž jste naučeni, rozhojňujíce se v ní s díků činěním.“

Choďte tedy v Ježíši tak, jak jste Ho přijali.

Zaměření lekce je založeno na biblických výrazech, na které jsme se dívali. Lekce na tento týden se nazývá „Vesmírný konflikt“. Přečtěme si základní verš, který někteří z vás možná umí zpaměti.

**Základní verš:**

Zjevení 12,17: „I rozhněval se drak na tu ženu, a šel bojovati s jinými z semene jejího, kteříž ostříhají přikázaní Božích, a mají svědectví Ježíše Krista.“

Když se díváme na dobu konce, a na velkou knihu o době konce – na knihu Zjevení, tak ta je založena na principu, kterým je samotný Ježíš Kristus. V kapitole 12 se mluví o velkém sporu mezi Kristem a satanem.

Křesťané, kteří nečtou knihu Zjevení, se připravují o nádherné zjevení Ježíše Krista. Kniha Zjevení začíná slovy:

Zj 1,1: „Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo, on pak zjevil, poslav je skrze anděla svého služebníku svému Janovi, 2 Kterýž osvědčil slovo Boží, a svědectví Jezukristovo, a cožkoli viděl. 3 Blahoslavený, kdož čte, i ti, kteříž slyší slova proroctví tohoto, a ostříhají toho, což napsáno jest v něm; nebo čas blízko jest.“

Zvláštní požehnání je vysloveno nad těmi, kdo studují proroctví doby konce tak, jak je představeno v knize Zjevení.

Když budeme studovat a hledět na Ježíše, jak je představen v knize Zjevení a na jiných místech, kde se hovoří o době konce, tak věřím, že se připravíme a obdržíme zvláštní požehnání v tomto čase historie planety země.

Když mluvíme o vesmírném konfliktu, tak v části na neděli v jádru knihy Zjevení, ve Zj 12, zaměříme naši pozornost na pád dokonalé bytosti

**Neděle – Pád dokonalé bytosti**

Podívejme se na jeden text z Písma, než budeme mluvit o pádu dokonalé bytosti. Přečteme si z Genesis 1, kdy Bůh stvořil nebe a zemi v doslovných šesti dnech. Mimochodem, učenci říkají, že není možné číst Genesis jinak. Kdokoliv řekne, že Bible zde hovoří o dlouhých časových obdobích, tak textu křivdí. V Genesis 1 se mluví o šesti doslovných dnech. První tři dny došlo k velkému stvoření prostoru. A poslední tři dny to byly konkrétní stvořitelské činy, které naplnily první tři oblasti, o kterých je řečeno, že je Bůh stvořil v prvních třech dnech.

Podívejme se na čtvrtý den stvoření. Je zajímavé, co je psáno ve verši 14:

Gn 1,14: „Opět řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let. 15 A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak. 16 I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy.“

O stvoření čeho jsme četli? Kolik z vás zaslechlo slovo „slunce“? Kolik z vás slyšelo slovo „měsíc“? Nejsou zmíněny. Ale nečetli jsme právě o stvoření slunce a měsíce? Ano. Ale proč nejsou slunce a měsíc jmenovány?

Mnoho biblických učenců říká, že Bůh pravděpodobně nezmínil slunce a měsíc proto, že se staly objekty uctívání ve starověku. Bůh se nesnažil uvádět původ něčeho takového, protože nechtěl, aby je lidé uctívali a klaněli se jim. Zajímavé, že?

A teď přicházíme k pádu dokonalé bytosti.

Možná jste si kladli stejnou otázku. Možná jste se ptali, proč Bůh nevyložil jasněji satanův počátek.

Nalistujme si v Bibli Ezechiel 28 a pak přejdeme k Izajáši 14. Oba mluví o satanovi tajemnými výrazy. Stejně tak zastřeně se mluvilo o stvoření slunce a měsíce, které byly potenciální předměty uctívání. Ti, kdo mají autoritu, často chtějí zamlžit původ věcí, když nechtějí, aby lidé v ně skládali důvěru. Bůh tedy nemluví konkrétně o slunci a měsíci, protože nechce, abychom je uctívali a klaněli se jim. Nechce, abychom si ze slunce a měsíce udělali modly.

A Bůh nechtěl ani, abychom se klaněli satanovi, i když někteří lidé to dělají. A tak v Ezechielovi 28 je tajemný text. Podívejme se na něj. Je to proroctví, které Ezechiel začíná slovy:

Ez 28,1: „I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: 2 Synu člověčí, rci vývodovi Tyrskému: Takto praví Panovník Hospodin:“ – Proroctví začíná tak, jakoby mluvilo o nějakém skutečném králi té doby. A opravdu, byl to skutečný král, král Týru, který byl evidentně uctíván. Byl to člověk, a nikoliv Bůh a vyžadoval, aby se mu lidé klaněli. Říkal: „Sedím na Božím trůnu.“

Ale ve verši 11, kde dojde k přechodu na popis satana, je jasné, že Bůh nemluvil o králi, který byl člověk.

Ez 28,11: „I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: 12 Synu člověčí, vydej se v naříkání nad králem Tyrským, a rci jemu: Takto praví Panovník Hospodin: Ty, jenž zapečeťuješ summy, plný moudrosti a nejkrásnější, 13 V Eden, zahradě Boží, byl jsi, všelijaké drahé kamení přikrývalo tě, sardius, topazius, jaspis, tarsis, onychin, beryl, zafir, karbunkulus a smaragd i zlato; nástrojové bubnů tvých a píšťal tvých v tobě, hned jakžs se narodil, připraveni jsou. 14 Ty jsi cherubem od pomazání. Jakž jsem tě za ochránce představil, na hoře svaté Boží jsi byl, u prostřed kamení ohnivého ustavičně jsi chodil. 15 Byl jsi dokonalý na cestách svých, hned jakžs se narodil, až se našla nepravost při tobě.“

Je jasné, že zde čteme o počátcích satana, že? Je to však zahaleno výrazy o pozemském vládci.

Je možné, že Pán Bůh to učinil, aby zahalil historii satana. A tak abychom se na něj nedívali jako na objekt uctívání. Bible předpokládala, že někteří lidé se oddají tomuto padlému andělovi, Luciferovi. Byl stvořen dokonalý. Kde se stala chyba?

Izajáš 14 to vysvětluje ještě jasněji. Je zajímavé, že když Izajášovi bylo dáno vidění o začátcích satana, udělal Bůh to samé, jako v případě Ezechiele. Izajáš 14 je proroctví o babylonském králi.

Iz 14,4: „Že uživeš přísloví tohoto o králi Babylonském,“

Když si však pročítáme tento text, je jasné, že Pán Bůh spojuje dvě věci.

Mimochodem, je zajímavé, jak často to Pán Bůh dělá v proroctvích. Četli jsme v Matouši 24, jak Ježíš spojil pád Jeruzaléma s koncem světa.

Když tedy studujeme a otvíráme Bibli, tak to není jen formalita, že se na začátku modlíme. Protože dokonce samotní autoři Bible, například Petr, uznávali, že jejich současníci mohou překroutit a vykládat mylně Pavlovy výroky ke své vlastní zkáze. Vzpomínáte si na tato Petrova slova?

2.Pt 3,14: „Protož, nejmilejší, takových věcí čekajíce, snažtež se, abyste bez poškvrny a bez úhony před ním nalezeni byli v pokoji. 15 A Pána našeho dlouhočekání za spasení mějte, jakž i milý bratr náš Pavel, podlé sobě dané moudrosti, psal vám, 16 Jako i ve všech epištolách svých, mluvě v nich o těch věcech. Mezi nimiž některé jsou nesnadné k vyrozumění, kterýchžto neučení a neutvrzení natahují, jako i jiných písem, k svému vlastnímu zatracení.“

Lidé tedy mohou číst Bibli a překroutit ji. Potřebujeme Ducha svatého, aby vedl naši mysl. Modlíme se a prosíme o Boží vedení. A věřím, že nás Bůh vedl, když jsme otevírali svou mysl Písmu.

Teď jsme tedy u Izajáše 14, kde se opět setkáváme se zastřením satanova počátku. Myslím, že to má svůj důvod. Přecházíme od Babylonského krále k někomu, kdo evidentně není pozemský vládce.

Iz 14,12: „Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy. 13 Však jsi ty říkával v srdci svém: Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou, a posadím se na hoře shromáždění k straně půlnoční. 14 Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu.“ – „Já, já, já“ – Vidíte to tam? Satan se obrátil od milujícího Stvořitele k sobě samému. Hrozí nám dnes stále toto nebezpečí? O tom není pochyb. Satan byl dokonalou bytostí a jeho pád je popsán v těchto proroctvích – Ezechiel 28 a Izajáš 14. Byla to dokonalá bytost, která se začala zaměřovat na vlastní skvělost a tím na své dary, spíše než na Dárce.

Vrátíme se opět k Listu Koloským, protože je v něm skvělý základ pro to, co tento týden studujeme a zejména když začínáme tuto lekci.

Jednou otázkou, která nám při tom může vyvstat je, jestli musíme něco ztratit, abychom to ztracené plně ocenili. Celá staletí lidé diskutovali, jestli je nutné, aby satan existoval.

Dokázali bychom opravdu ocenit svobodu, kdybychom nevěděli, jaké to je, když ji ztratíme?

V lekci je příhodný citát v knihy „Velký spor“.

„**Je nemožné objasnit původ zla tím, že budeme uvádět důvody jeho existence.** Přesto můžeme získat dostatek informací jak o vzniku, tak také o konečném řešení otázky zla, aby se prokázalo, že Bůh řeší tento problém spravedlivě a laskavě. Nic jiného nezdůrazňuje Písmo tak výrazně jako skutečnost, že Bůh nenese odpovědnost za vznik zla, že vzpoura v nebi nevznikla proto, že by Bůh jakékoli bytosti svévolně odňal svou milost nebo se dopustil nějaké chyby v řízení vesmíru. **Zlo je vetřelec, jehož existenci nelze zdůvodnit. Je tajemné a nelogické; omlouvat je, znamená je hájit. Kdybychom je mohli omluvit, kdybychom našli příčinu, proč vzniklo, přestalo by zlo být zlem.** Jedinou definici zla, hříchu, nám podává Boží slovo: je to „přestoupení zákona“; jde o vzepření se velkému zákonu lásky, který je základem Boží vlády. (GC 492.493; VDV 322)

Není tedy možné omluvit hřích. Bůh však nepotřeboval hřích proto, abychom si cenili svobodu v Kristu. Uvedu vám jeden příklad. Před lety jsem měl nehodu a zranění způsobilo, že jsem nemohl chodit. Nemohl jsem dokonce ani ležet. Byl jsem v invalidním vozíku.

Poté, co jsem měl rehabilitace a fyzioterapii, tak se to zlepšilo. Avšak tehdy před 20ti, 30ti lety jsem se musel znovu učit chodit. Kolik z vás si myslí, že si vážím více to, že mohu opět chodit? Asi si myslíte, že to je samozřejmé. Ne, že bych si dříve nevážil, že mohu chodit.

Vím, že není třeba, něco ztratit, abychom si vážili toho, že to máme.

Máme však sklon být nevěční. Často si nevážíme toho, co nám Pán Bůh dal předtím, než o to přijdeme, anebo vidíme někoho, kdo to nemá. A přesto nepotřebujeme mít ve vesmíru hřích proto, abychom si uvědomili, jak dobrý je Bůh.

Ve vesmíru je hřích a za chvíli se podíváme, jak se tam dostal, ale nejprve si přečteme z Ko 1.

Ko 1,21-24: „Ano i vás, někdy odcizené a nepřátely v mysli, skrze skutky zlé, nyní již smířil, 22 Tělem svým skrze smrt, aby vás postavil svaté, a nepoškvrněné, a bez úhony před oblíčejem svým, 23 Však jestliže zůstáváte u víře založení a pevní, a neuchylujete se od naděje evangelium, kteréž jste slyšeli, jenž jest kázáno všemu stvoření, kteréž jest pod nebem, jehož já Pavel učiněn jsem služebník. 24 Kterýž nyní raduji se z utrpení svých pro vás, a doplňuji ostatky ssoužení Kristových na těle svém za jeho tělo, jenž jest církev“.

To je velice zajímavý text. Je v něm zmíněno několik věcí o evangeliu a spáse v Kristu. Na konci tohoto textu však říká, že něco naplní utrpení Kristovo. V tomto hříšném světě, problémy a výzvy, kterými si procházíme, může Pán Bůh použít, aby se staly požehnáním. Budeme se tomu věnovat a zkoumat to trochu více v části na pondělí.

**Pondělí – Poznání nestačí**

Část na pondělí hovoří o tom, jak hřích vyšel ze srdce dokonalé bytosti, Lucifera. Poté, co se vzbouřil a hřích se dostal na tuto planetu, byl nazván „satan“ – protivník. Už to není dokonalá bytost.

Když se díváme na tento známý text, rád bych poukázal na něco, co už není tak známé, nebo alespoň se nad tím lidé nepozastavují.

V Genesis 1 jsme četli zprávu o Božím stvoření v šesti doslovných dnech. A ve verši 31 je psáno:

Gn 1,31: „A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré.“

Nemusíte mi odpovídat hned, ale bylo opravdu všechno, co Bůh stvořil velmi dobré?

Přemýšlíte, a říkáte: „Ano. Právě jsme si přečetli, že všechno bylo velmi dobré.“

Dobře, přejděme ke Genesis 3. Pamatujte si svou odpověď, protože v Genesis 3 došlo k jednomu setkání na místě, které bylo popsáno v Genesis 2. Možná bychom se měli podívat do Genesis 2, abychom si občerstvili paměť.

V Genesis 2,8.9 je popis stvoření zahrady v Edenu. A ve verši 9 čteme:

Gn 2,9: „A vyvedl Hospodin Bůh z země všeliký strom na pohledění libý, a ovoce k jídlu chutné; též strom života u prostřed ráje, i strom vědění dobrého a zlého.“

Kolik z vás si povšimlo, jakým směrem se ubíráme? Byl strom poznání dobrého a zlého velmi dobrý? Někteří říkají: „Ano, protože Pán Bůh řekl, že všechno, co stvořil, bylo velmi dobré.“

A kam umístil strom poznání dobrého a zlého? Do samotného středu zahrady poblíž stromu života. Byly tam tedy dva stromy a z jednoho lidé měli jíst. To nebyla jedna z možností, museli jíst ze stromu života. Mohli si vybrat jakýkoliv strom, ze kterého by jedli, krom jednoho, ze kterého jíst museli – ze stromu života. A vedle něj byl druhý, ze kterého jíst neměli – a to byl strom poznání dobrého a zlého.

Vidíte ten problém? Přímo uprostřed zahrady.

Mám mnoho výsad a výhod v životě. A jednou výsadou, kterou mám je, že vyučuji na školách, jak sekulárních tak i křesťanských.

A všechny třídy, ve kterých jsem byl, mají jeden společný jmenovatel.

Když jsem vešel do třídy a řekl jsem studentům: „Mám pro vás jednu dobrou zprávu. Test, který jsme měli psát ve čtvrtek, jsem se rozhodl zrušit.“

Jak podle vás studenti zareagovali na zprávu o zrušení testu? Všichni se radovali. Nikdy jsem neměl studenta, který by mi řekl: „Doktore DeRose, mohli bychom psát více testů?“

To se nikdy nestalo. Možná by se to mohlo stát v některých případech. Někdo si může myslet, že poté co propadl v prvních dvou testech, když mají dohromady jen tři testy, tak kdyby měli testů pět, mohl by si vylepšit průměr. Ale nikdo po mě nikdy nechtěl test navíc.

V Genesis 3 je strom zkoušky.

Než se na to podíváme, položím vám jednu otázku: „Jsou testy ve škole dobré, nebo špatné?“ Všichni se jim chtějí vyhnout. Jsou dobré nebo špatné? Anebo jsou nutným zlem, aby učitel mohl objektivně zhodnotit výkon studentů?

Navrhnu vám jednu věc a můžete mi na to říct: „Vy jste učitel a jedině učitel může říct něco takového.“

Myslím si, že testy jsou ve skutečnosti dobré. Protože testy a zkoušky vás donutí uvědomit si, že máte zodpovědnost. A donutí vás soustředit se na to, co je důležité, uspořádat si správně priority.

Z historického hlediska Adventisté sedmého dne to uznali. Četl jsem o tom tento týden v knížce „Duch proroctví“ („Spirit of Prophecy“), která předcházela knihy série „Drama věků“. Předtím, než byla napsána kniha „Patriarchové a proroci“ byly knihy nazvané „Duch proroctví“. V prvním svazku „Duch proroctví“ SP 27 autorka napsala:

„Uprostřed zahrady poblíž stromu života, stál strom poznání dobrého a zlého. Strom Bůh stvořil zvláště proto, aby byl projevem poslušnosti, víry, a lásky k Bohu.“

Není to nádherné? Vidíte, co se stalo, anebo co se mělo stát?

Když Adam s Evou přišli ke stromu života, aby z něho jedli, a oni z něj jíst měli, prošli kolem stromu poznání dobrého a zlého.

Když se na něj podívali a viděli, že ovoce na něm je nádherné, co si měli říct? „Pán Bůh nám řekl: ‚Ne‘. Budu věřit svému milujícímu Stvořiteli. Dal mi všechno, je důvěryhodný. Nemám žádný důvod, abych pochyboval o Jeho dobrotě. Poskytl mi všechno, co potřebuji.‘

To je velmi zajímavé, že? V dokonalé zahradě, Bůh vyžadoval poslušnost Jeho Slovu.

Přišlo mi fascinující, že v této lekci, v části na čtvrtek jsou tyto myšlenky spojeny i se jménem adventistů sedmého dne. Jsou spojeny se zákonem a evangeliem, což je opravdu vhodné.

Myslím, že v kontextu Velkého sporu, jak jsme viděli, se nemůžeme tomuto spojení mezi Zákonem a evangeliem vyhnout. Je to spojení mezi milostivým opatřením Pána Boha a výzvou k poslušnosti.

Na samém počátku Bůh vyzval Adama a Evu, aby Mu dokázali svou lásku tím, že Mu budou důvěřovat. Vždycky to bylo založeno na důvěře. A o tom je láska – je o vztazích důvěry a lásky.

Vrátíme se opět ke Genesis 3 a přečteme si první 4 verše o tom, co se stalo v zahradě v Edenu.

Gn 3,1-4: „Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského? 2 I řekla žena hadu: Ovoce stromů rajských jíme; 3 Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli. 4 I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí!“

Ježíš nazval satana otcem lži. Všimli jste si, jaká byla jeho první lež na této planetě? Co řekl?

Gn 3,4: „Nikoli nezemřete smrtí!“

Kolik lidí věří dnes satanově lži? Někteří z vás říkají: „Všichni zemřeme.“ Jste si vědomi, že většina křesťanů této satanově lži věří? Přemýšleli jste o tom? Je to skutečně většina křesťanů.

Když čtete dál Genesis 3, zjistíte, co jsme pravděpodobně všichni věděli, než jsme dnes vešli dovnitř. Eva učinila osudné rozhodnutí a nedůvěřovala Bohu. Porušila vztah lásky a důvěry. Jedla ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého a dala i Adamovi a ten také jedl.

A je velice významné, co je psáno v Genesis o tom, co se stalo. Přečtěme si to:

Gn 3,22: „Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk“ – Mluvil o lidstvu. – „učiněn jest jako jeden z nás,“ – Adam i Eva – „věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej. 23 I vypustil jej Hospodin Bůh z zahrady Eden, aby dělal zemi, z níž vzat byl. 24 A tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem plamenným blýskajícím se, aby ostříhali cesty k stromu života.“

Podle toho, jak to vyplývá z kontextu, proč byli Adam s Evou, vypovězeni ze zahrady? Aby nemohli jíst ze stromu života a aby se hřích nestal nesmrtelným ve vesmíru.

A čemu věří dnes většina křesťanů? Věří satanově lži. Že nezáleží na tom, jestli hřešíme, anebo důvěřujeme Ježíši, všichni budeme žít navěky. A hřích bude existovat po celou věčnost na místě nazvaném „peklo“.

Přátelé, to není biblické učení a nemusíte jít dále, než do třetí kapitoly Genesis, abyste zjistili, že to odporuje tomu, co Písmo zjevuje.

Avšak Genesis 3 nám také dává velké zaslíbení Spasitele. A jak budeme dále studovat, uvidíme, že nejen na této planetě došlo k hříchu, ale hřích a válka byli i v nebi.

To je zpětný pohled do části na úterý. Tato válka v nebi dále pokračuje na zemi. Začala s Adamem a Evou, ale pokračuje i dále. Část na úterý nám tedy ukazuje tuto skutečnost, která nutí k vážnému zamyšlení.

**Úterý – Válka v nebesích a na zemi**

Když čteme o válce v nebi na místech jako Zjevení 12, nalézáme jiný úžasný pohled na Ježíšův charakter. Ve Zjevení 12 je opět další pohled, který je často přehlédnut netrpělivými studenty Bible.

Ve Zjevení 12,7 čteme o válce, která vypukla v nebi předtím, než co se stalo potom na zemi.

Zj 12,7: „I stal se boj na nebi: Michal a andělé jeho bojovali s drakem, a drak bojoval i andělé jeho. 8 Ale nic neobdrželi, aniž jest nalezeno více místo jejich na nebi.“

Satan a jeho andělé byli vypovězeni z nebe a velký spor se přesunul na tuto planetu počínaje Genesis 3.

Jak je zde však popsán vůdce zástupu andělů? Jaké je Mu dáno jméno ve verši Zj 12,7? Jmenuje se Michael. Tento velký vůdce je Michael. Popřemýšlejte o tom chvíli, a naše lekce na to poukazuje. Jméno Michael je často překládáno otázkou: „Kdo je jako Bůh?“

Odpověděl Michael na otázku „Kdo je jako Bůh?“

Fp 2,5: „To tedy, ciťte při sobě, co i při Kristu Ježíši. 6 Kterýž jsa v způsobu Božím, nepoložil sobě toho za loupež rovný býti Bohu, 7 Ale samého sebe zmařil, způsob služebníka přijav, podobný lidem učiněn. 8 A v způsobu nalezen jako člověk, ponížil se, poslušný byv až do smrti, a to smrti kříže.“

To je úžasné. Král vesmíru se pokořil, přišel, jako člověk a zemřel.

Kdy začala Ježíšova pokora? Někteří z vás říkají, že byl pokorný od počátku.

Jak je představen ve Zjevení 12? Je představen jako anděl.

Je možné, že dokonce ani andělé nepoznali, že v jejich středu byl jejich Stvořitel? Je to možné?

Je možné, že stejně jako když Ježíš chodil na zemi jako člověk, přišel představit Boha a vzal na sebe podobu člověka, a většina světa Ho nepoznala v Jeho Božství, že to samé se stalo i v nebi?

Věřím, že Ježíš byl pokorný od začátku, když představil Boha stvořeným bytostem a tak vystupuje jako Michael.

Možná ani samotný satan nepoznal, jak vyvýšený Ježíš byl. Jen při zběžném pohledu nepoznal, že Michael může být nejen vůdce andělů, ale že byl jeho Stvořitel.

**Středa – „Já jsem s vámi po všechny dny, až do konce světa!“**

V části na středu je nám připomenuta velká pravda.

Mluvili jsme v Listu Koloským, jak dnes v hříšném světě, nemoc nám může pomoci spojit se s Bohem. Boží srdce trpí kvůli hříchu na této planetě.

A v části na středu jsou nám připomenuta slova z Matouše 28,20: „A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen.“

Když studujeme o době konce, tak tam mohou být věci, které jsou možná děsivé. A někdo by si mohl říct: „Asi bychom se měli raději vrátit a číst evangelia.“ Avšak Ježíš chtěl, abychom věděli o době konce. Udělal si čas a vynasnažil se nejen proto, aby měl kázání v Mt 24, ale také aby zjevil Janovi na ostrově Patmos knihu Zjevení.

Poselství pro nás dnes je, že pokud se cítíte skleslí, když se cítíte odříznuti od ostatních, jako byl Jan, pak to, co potřebujeme, je zjevení Ježíše.

Těšíte se na tuto společnou cestu?

Amen.

**Doporučený film:**

Vesmírný konflikt, dostupné na <https://www.youtube.com/watch?v=wOGv1wqLtac>

**PŘÍLOHA**

**CSH L 1 – Vesmírný konflikt**

Kazatel: Chris Buttery, kazatel sboru Sacramento Central Church

**Středa – „Já jsem s vámi po všechny dny, až do konce světa!“**

Jakou jistotu nám dává Kristovo vítězství na Golgotě? Kristova smrt na Golgotě nám dává jistotu vítězství. Ujišťuje nás, o stálé Boží lásce k nám, o Jeho věrnosti, a o zaslíbení vítězství, bez ohledu na to s čím se setkáme, čím si procházíme. Ďábel nejenom svádí, ale také pronásleduje Boží lid. Musíme tedy poznat nádherná zaslíbení, která nám dal Pán Bůh.

Gn 3,15: „Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu.“

Když někomu zraníte patu, tak ho to trochu zabolí, ale není to smrtelné zranění. Naopak poranění hlavy smrtelné je.

O čem je toto proroctví? O Ježíšově příchodu a Jeho smrti na kříži na Golgotě. Když Ježíš zemřel na kříži, dal smrtelnou ránu hadovi. Poranil jeho hlavu. Ježíš byl však také zrněn. Můžete říct: „Ale Ježíš zemřel!“ Ano, On zemřel, ale vstal z mrtvých! Nebylo to osudné, opět vstal a zvítězil navěky.

J 12,31.32: „Nyníť jest soud světa tohoto, nyní kníže světa tohoto vyvrženo bude ven.[32](http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=BKR&k=J&kap=12&v=32#v32)A já budu-liť povýšen od země, všecky potáhnu k sobě.“

To je mocný verš, který nám připomíná, že Ježíš zemřel na kříži. Řekl, že když zemře, přitáhne všechny lidi k Sobě. Říká, že vládce tohoto světa bude vyvržen. To není jako, když byl satan vyvržen z nebe poprvé. Vzpomeňte si, že mohl mluvit s anděly v nebi a to může dokonce až dodnes. A někteří andělé plně neporozuměli všemu, co se odehrává.

Když však viděli, že lucifer zašel až tak daleko, že zabil jejich nebeského velitele, úplně tím odhalil, co je zač.

Ko 2,15: „A obloupiv knížatstva i moci, vedl je na odivu zjevně, triumf slaviv nad nimi skrze něj.“ – To se stalo, když Ježíš zemřel na kříži. Když zemřel na kříži, ukázal, jaký ďábel ve skutečnosti je, a jak daleko je ochoten zajít. Aby všichni viděli, že nemají následovat ďáblovy svody. Zde je však řečeno, že Ježíš satana odzbrojil.

ČSP – „Tak odzbrojil vlády a autority“ – Když zemřel na kříži. – „a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm.“

Co to znamená? Znamená to, že ďábel nemusí mít nad námi moc, proto můžeme říct spolu s Pavlem:

Žd 13,5.6: „Obcování veďte bez lakomství, dosti majíce na tom, což máte. Onť zajisté řekl: Nikoli nenechám tebe, aniž tě opustím; 6 Tak abychom doufanlivě říkali: Pán spomocník můj, aniž se budu báti, by mi co učiniti mohl člověk.“

Pán Bůh nás nikdy nenechá a neopustí. Pán je můj pomocník, nebudu se bát, co by mi mohl učinit člověk. Budu stát na Ježíšově straně, budu zastávat Jeho Pravdu. Nebudu si dělat starost, když se mi budou posmívat, když mě budu ponižován a pronásledován. Mohou zabít mé tělo, protože když se Ježíš vrátí, dá mi nové. Mohu nějakou dobu odpočívat v hrobě, ale když se Ježíš vrátí, vzkřísí mě a budu s Ním žít navěky.“

Všichni víme, že se nemáme čeho bát, protože Ježíš zvítězil. A proto můžeme zvítězit i my.

Přečtěme si z Ř 8,38.39. To jsou mocné verše:

Ř 8,38.39: „Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani nastávající věci, ani budoucí, 39 Ani vysokost, ani hlubokost, ani kterékoli jiné stvoření, nebude moci nás odloučiti od lásky Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši, Pánu našem.“

Nic nás nebude moci oddělit, protože Ježíš zvítězil a žije v našich srdcích.

**Čtvrtek – Vytrvalost, poslušnost a věrnost (angl. verze „Zákon a evangelium“)**

Na závěr se podívejme na část na čtvrtek.

Jádro velkého sporu, a pamatujte na to, když budeme studovat, je Boží charakter. Ďábel pošpinil Boží jméno. Prohlásil, že Bůh je přesně takový, jaký je ďábel – krutý, zlý, pomstychtivý. Satan, který je žalobce, prohlásil, že Bůh není láska, a není důvěryhodný.

Popřemýšlejte o tom na chvilku. Existuje napsaný popis Božího charakteru? Ano, Zákon, Desatero Přikázání. Popis Božího charakteru je shrnutý v Jeho Zákoně.

Boží Zákon je jádrem velkého sporu. Satan napadl Boží Zákon, protože zobrazuje, kým Bůh je.

My jsme porušili Boží Zákon a mzdou hříchu je smrt. Proto nad námi visí trest smrti. Hřích nás oddělil od Pána Boha, který je zdrojem lásky. Jak se vrátíme do harmonie s Pánem Bohem?

V knize „Temperance“ od Ellen Whiteové se píše: „Neposlušnost přinesla hřích a smrt. Nic menšího než dokonalá poslušnost nesplňuje standard Božích požadavků.“

Nikdo nemůže být dokonale poslušný Božímu Zákonu. A právě v tomto Bodě ďábel útočí. Říká, že je nemožné zachovávat Boží Zákon. A Bůh je podle něj blázen, když od nás požaduje a očekává, že budeme zachovávat Jeho Zákon.

Kolik lidí, kolik křesťanů včetně Adventistů sedmého dne věří této lži?

A stejně zákeřná lež o Bohu je, že Bůh nepotrestá ty, kdo se vědomě nepodřídí Jeho vůli. Mzdou hříchu není podle nich smrt – můžete jíst klidně ovoce, Pán Bůh neříká pravdu. Kde jsme to už slyšeli?

Bude si Pán Bůh udržovat od nás odstup a nepomůže nám, abychom opět byli v harmonii s Jeho Zákonem lásky?

Bůh nám poskytl nádhernou cestu. Poslal na svět Svého Syna a v Jeho životě dokonalé poslušnosti, Jeho smrti na Golgotě, ujistil každého, kdo v něj věří, že může také zvítězit.

Jaké je Boží zaslíbení? „Napíši Svůj Zákon do jejich srdcí a do jejich mysli. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.“ A v posledních dnech nám kniha Zjevení ří říká, že ti, kdo budou dbát na poslední varovné poselství a podřídí se Ježíši Kristu a nechají zalíbení Nové Smlouvy naplnit jejich srdce, tak těm Pán Bůh prohlásí:

Zj 14,12: „Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázaní Božích a víry Ježíšovy.“

Moc ďábla se nemusí v našem životě projevit. Ježíš Svou smrtí na golgatském kříži zlomil jeho moc v našich životech. Odzbrojil nepřítele a ten není tak mocný, jak si myslíme. Ale Bůh je mocnější, než si uvědomujeme. A musíme věřit, že Bůh je dobrý, milostivý, že Bůh je láska. Ďábel řekl, že není, ale Ježíš řekl, že je.

A skrze naše životy Pán Bůh doufá, že projeví svou dobrotu světu a to že On je skutečně láska. A to je nádherné.

Budeme se tomu v našem studiu věnovat více do hloubky. Pamatujte však na téma: Boj mezi dobrem a zlem, klíčové téma uctívání a klanění se. Pán Bůh chce naše srdce.

Pokud jsme přijali Ježíše a odevzdali se Mu, tak ďábel už nemá v našem životě moc. Věřme Pánu Bohu a nikdy o Něm nepochybujme.

Amen.