**L 3 – Ježíš a kniha Zjevení**

Kazatel: Jëan Ross, VP Amazing Facts

Toto čtvrtletí, jak už dříve zmínil kazatel Doug Batchelor, máme fantastickou sérii lekcí, která pojednává o událostech doby konce. Mojí oblíbenou knihou v Bibli je poslední kniha Nového Zákona – kniha Zjevení.

Dnes strávíme čas tím, že se podíváme na některé velmi důležité texty ve Zjevení, které vyzdvihují Ježíše a Jeho službu. Mimochodem, poznámka pod čarou, jiná moje oblíbená kniha v Novém Zákoně je List Židům. Tento List také vyzdvihuje Ježíše a Jeho práci Velekněze v nebeské Svatyni.

Hlavní téma, které budeme dnes studovat, je „Ježíš a kniha Zjevení“.

**Základní verš:**

Zj 3,21: „Kdož svítězí, dám jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako i já svítězil jsem, a sedím s Otcem svým na trůnu jeho.“

To zaslíbení Ježíš dal církvi v Laodiceji, která je sedmou církví. Řekl: „Ti, kdo zvítězí, budou moci sedět se Mnou na Mém trůnu.“ A na jakém trůnu sedí Ježíš? Na trůnu Svého Otce. To je asi největší zaslíbení ze všech, která se nacházejí v knize Zjevení – a to je zaslíbení těm, kdo zvítězí.

Jak už víte, kapitoly 2 a 3 knihy Zjevení jsou Listy sedmi církvím. Každá z těchto církví představuje jedno období křesťanské éry. A každou církev Ježíš za něco pokárá, pak ji povzbudí a také jí dává zaslíbení. Mimochodem, dvě církve nedostanou žádnou výtku – církev ve Smyrně, pronásledovaná církev; a církev ve Filadelfii, církev bratrské lásky.

Je však zajímavé, když se podíváme na všechna zaslíbení, která Ježíš dává těm, kdo zvítězí. Církvi v Efezu, což byla první církev, Ježíš řekl: „Tomu, kdož svítězí, dám jísti z dřeva života, kteréž jest u prostřed ráje Božího.“ (Zj 2,7)

Církvi ve Smyrně, která byla pronásledovaná, přibližně v letech 303 – 313, což byla doba největšího pronásledování, za vlády císaře Diokleciána, dal Ježíš zaslíbení:

Zj 2,11: „Kdo svítězí, nebude uražen od smrti druhé.“

Církvi v Pergamu Ježíš zaslíbil:

Zj 2,17: „Tomu, kdož vítězí, dám jísti tu mannu skrytou, a dám jemu kamének bílý, a na tom kaménku jméno nové napsané, kteréhož žádný neví, než ten, kdož je přijímá.“

Těm, kdo zvítězí v době Pergamenské církve Ježíš zaslíbil tři věci.

Církvi v Tyatirech dal Ježíš zajímavé zaslíbení:

Zj 2,26: „Kdož by pak vítězil, a ostříhal až do konce skutků mých, dám jemu moc nad pohany. 27 I budeť je spravovati prutem železným, a jako nádoba hrnčířova střískáni budou, jakž i já vzal jsem od Otce svého. 28 A dám jemu hvězdu jitřní.“

Ti, kdo zvítězí, budou mít moc nad národy, protože budou sedět s Kristem na Jeho trůnu. Dá jim také „hvězdu jitřní“. Kdo je, podle vás, „hvězda jitřní“? To je Ježíš. Ježíš tedy dá sebe samého těm, kdo zvítězí.

Zaslíbení církvi Sardinské je, že bude oblečena v bílém rouchu, a Ježíš se k němu přizná před Otcem a před anděly.

Zj 3,5: „Kdo svítězí, tenť bude odín rouchem bílým; a nikoliť nevymaži jména jeho z knihy života, ale vyznámť jméno jeho před oblíčejem Otce svého i před anděly jeho.“

Církvi ve Filadelfii zaslíbil: „Kdo svítězí, učiním jej sloupem v chrámě Boha svého,“ – To znamená, že budou stále v přítomnosti Boha a dostanou také nové jméno. – „a nevyjdeť již více ven; a napíšiť na něm jméno Boha svého, a jméno města Boha svého, nového Jeruzaléma sstupujícího s nebe od Boha mého, i jméno své nové.“ (Zj 3,12)

A základní verš bylo zaslíbení církvi v Laodiceji, což je pravděpodobně jedno z největších zaslíbení, která byla dána sedmi církvím:

Zj 3,21: „Kdož svítězí, dám jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako i já svítězil jsem, a sedím s Otcem svým na trůnu jeho.“

Ježíš tedy dal zaslíbení těm, kdo zvítězí.

Tato lekce je zaměřena na Ježíše v knize Zjevení. Rád bych přečetl úvodní text z části na sobotu odpoledne. Celá kniha Zjevení je o Ježíši – o tom Kým Ježíš je, o tom Kým byl a o tom Kým se stane. Je o tom, kdo Ježíš je, a co udělá pro Svůj lid, zejména v době konce. Je nezbytné, aby v centru každého našeho uvažování o posledních událostech byl právě Ježíš. A přesně to se děje v knize Zjevení. Tento týden se pokusíme podívat na Ježíše optikou knihy Zjevení.“

Domnívám se tedy, že vhodné místo, kde začít studovat, je samotný začátek, první kapitola knihy Zjevení.

Nalistujme si tedy knihu Zjevení, a přečteme si první tři verše. Mimochodem, kdo napsal knihu Zjevení? Jan. Kdy byla kniha Zjevení napsána? Kde byl Jan, když psal knihu Zjevení? Byl na ostrově Patmos. Kniha byla napsána přibližně kolem roku 90 po Kr. V této době byli ostatní apoštolové už po smrti. Jan byl nejmladší z apoštolů a všechny je přežil. Pracoval v církvi v Efezu, což je první církev, která byla oslovená ve Zj 2 a věří se, že tam sloužil jako kazatel.

Pak byl uvězněn na ostrově Patmos, protože se odmítl klanět v císařově svatyni. Ale to už se předbíhám.

Teď je Jan na ostrově Patmos, přibližně v roce 90 po Kr. Když dostal vidění o době konce, řekl:

Zj 1,1-3: „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,“ – Povšimněte si věty „Zjevení Ježíše Krista“.

Slovo „Zjevení“ znamená „Odhalení“ a je zde vysloveno zajímavým způsobem. Mohlo by to být chápáno jako: „Zjevení Ježíše Krista“, kdy Ježíš Kristus je tím, kdo zjevuje. Ježíš nám něco ukazuje. Ale také by to mohlo být chápáno tak, že to, co je zjeveno, je Ježíš. Vidíte tam oba způsoby?

Slovo „Zjevení“ vychází z myšlenky „zvednout víko“ nebo „rozbalit“ s cílem odhalit kontext, nebo cokoliv je uvnitř. A to je základní význam slova.

Když je tedy řečeno, že to je Zjevení Ježíše Krista, znamená to, že Ježíš zvedá víko koše, aby odhalil něco uvnitř, ale to, co se uvnitř zjeví, je samotný Ježíš.

Je to zjevení Ježíše. Ježíš zjevuje Sebe samého a Své jednání v historii.

A dále verš pokračuje:

„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,“ – Bůh Otec je tedy zdroj veškeré pravdy. Ježíš obdržel tuto pravdu od Otce a pak ji poslal prostřednictvím anděla Janovi, který je na ostrově Patmos. Jan zapsal všechno, co vidí, všechno, co slyší, všechno, co mu Duch zjevil – svědectví Ježíše.

Kniha Zjevení je tedy záznam z první ruky o tom, co bylo Janovi zjeveno ve vidění – To, co Bůh dal Ježíšovi, Ježíš to poslal po andělovi a Jan to zapsal pro nás.

Ve verši 2 čteme:

Zj 1,2: „Kterýž osvědčil slovo Boží,“ – zde se mluví o prorokovi. Zapsal všechno, co slyšel. – „a svědectví Jezukristovo,“ – Teď musíme dovolit, ať se Bible vykládá sama. Co je to svědectví Ježíšovo? Ve Zjevení 19,10 je psáno, že svědectví Ježíše je Duch proroctví. Jan byl tedy prorok. Duch svatý mu zjevuje různé věci. Jan zapsal to, co mu Duch zjevil a je psáno, že zapsal všechno, co slyšel a viděl. – „a cožkoli viděl.“

Podívejme se na verš 3.

Zj 1,3: „Blahoslavený, kdož čte, i ti, kteříž slyší slova proroctví tohoto, a ostříhají toho, což napsáno jest v něm; nebo čas blízko jest.“ – Kniha Zjevení pokrývá celé křesťanské období od doby apoštolů, až do doby laodicejské církve, až k církvi dnes. Mluví o Druhém Příchodu, o tisíci letech (o miléniu). Mluví také o obnovené zemi ve Zj 21.

Zjevení tedy pokrývá celé křesťanské dějiny.

Co je jednou ze tří věcí, které lidé musí dělat podle verše 3, aby byli blahoslavení? Jan říká: „Blahoslavený…“. Co dělají ti, kdo jsou blahoslavení? To jsou ti, kdo čtou knihu, ti, kdo slyší, a co je třetí věcí? „Zachovávají“ to, co je v ní zapsáno.

Kniha Zjevení se k nám dostala, takto: Jan byl uvězněn na ostrově Patmos, kde dostal tato vidění a zapsal je ve formě listů a pak je poslal církvi v Efezu.

Můžete si představit, když se mezi členy církve v Efezu rozkřiklo, že právě přišel dopis od jejich milovaného Jana. Samozřejmě věděli, že Jan je na ostrově Patmos. Už velmi dlouho ho neviděli, a neměli o něm žádnou zprávu a najednou přišel List, který napsal samotný Jan. Dokážete si představit to nadšení?

Následující sobotu se církev v Efezu shromáždila a jeden starší sboru se postavil a řekl: „Dostali jsme dopis od našeho milovaného apoštola Jana.“ A otevřel knihu Zjevení. A pravděpodobně přečetl celou knihu najednou. A všichni sedí a poslouchají. Možná si ji četli znovu a znovu několik týdnů.

Jan řekl: „Blahoslavený, kdož čte, i ti, kteříž slyší slova proroctví tohoto,“ – To jsou tedy ti ve shromáždění. A blahoslavení ti, kdo … – „… ostříhají toho.“

Poté, co byl List přečten církvi v Efezu, tak ve sboru bylo několik písařů, kteří pečlivě opsali všechno, co Jan ve svém Listu napsal. Potom si nechali kopii a poslali originál další církvi – církvi Smyrnenské. A to samé se stalo ve Smyrně. Starší v církvi přečetl List od Jana. Pak ho opatrně opsali a poslali další církvi a ta další církvi a další a další. Každá církev si udělala kopii.

Proto máme mnoho různých rukopisů a kopií nejen knihy Zjevení, ale i Listů, které psal Pavel, a byly předávány stejným způsobem. Byly přečteny ve sboru, pak byly pečlivě opsány a odeslány dále. Nemáme tedy žádný původní rukopis, ale jsou dostupné mnohé kopie. Aspoň částí novozákonních Listů, jsou dnes dostupné.

Blahoslavení jsou tedy ti, kdo čtou, kdo slyší, ale především ti, kdo zachovávají to, co je tam zapsáno.

Řekněme si ještě trochu víc o knize Zjevení, když pojednává o zjevení Ježíše.

**Neděle – Struktura knihy Zjevení**

Knihy Daniel a Zjevení jsou obě prorocké knihy a mají podobnou strukturu. Jednou společnou charakteristikou je, že knihy jsou rozděleny zhruba na historickou a eschalologickou část, neboli část událostí doby konce. V knize Daniel jsou příběhy a dějiny, a pak část knihy se týká vidění. A tak tomu je i s knihou Zjevení.

Kniha Zjevení je rozdělena přibližně tak, že první část, první polovina knihy, je asi od kapitoly 1 až ke kapitole 11 a jedná se v ní více o historii a historické události během křesťanské éry. A od kapitoly 13 do kapitoly 22 se jedná více o události doby konce, tedy o témata, která se vztahují k době ve které žijeme.

Kapitolu 12 budeme studovat více dopodrobna. Tato kapitola je shrnutí historické části knihy Zjevení.

Jsou tam však výjimky. V první části knihy se vyskytují verše, které se vztahují k dnešním událostem – např. šestá pečeť ve Zj 6 a sedmá pečeť ve Zj 8, kdy je ticho v nebi na půl hodiny. A to se týká Druhého Příchodu Krista.

Šestá pečeť nás přivádí přímo k Druhému Ježíšovu Příchodu. Avšak většina z části Zj 1 až Zj 11 pojednává o historických událostech.

A od kapitoly 13 se píše o událostech, které teď prožíváme, nebo o budoucích událostech, které se teprve stanou.

Proč je ale v knihách Daniel a Zjevení historie?

1.Kor 10,11: „Toto pak všecko u figůře dálo se jim, a napsáno jest k napomenutí našemu, kteříž jsme na konci světa.“

Podle Pavla v 1.Korintským, historické zprávy jak ve Starém Zákoně, tak i v těchto prorockých knihách byly napsány jako příklady, z nichž se můžeme učit. A zejména kdo se mají učit z těchto příkladů? Ti, kdo žijí v době konce. Z těchto historických knih – Daniel a Zjevení – se tedy můžeme učit cenné lekce. A samozřejmě i z mnoha historických částí Starého a Nového Zákona také.

Když jsem zmínil kapitolu, která je přechodem mezi historickou částí a eschatologickou částí Zjevení, tak tou je skutečně kapitola 12. V lekci nás vybízejí, abychom se zaměřili na celou kapitolu a tak s ní strávíme trochu víc času. Tato kapitola je moje oblíbená kapitola v knize Zjevení. Probírá téma velkého sporu v  dějinách křesťanství.

Uděláme si tedy přehled Zj 12.

Zj 12,1-17: „I ukázal se div veliký na nebi: žena oděná sluncem, pod jejímiž nohama byl měsíc, a na jejíž hlavě byla koruna dvanácti hvězd.“ – Co představuje žena v biblickém proroctví? Čistá žena představuje pravou církev a nečistá žena (jak vidíme ve Zj 17) představuje zkaženou církev neboli padlou církev. Tady ve Zj 12 je popis pravé církve. Žena je oděná sluncem. Bible nám ve Starém Zákoně říká, že Slunce vzejde se zdravím na paprscích. Koho symbolizuje Slunce? Ježíše, Božího Syna.

Je psáno, že žena stojí na měsíci a má korunu dvanácti hvězd. Odkud získává měsíc světlo? Měsíc odráží světlo slunce.

Slunce představuje Ježíše. Kde nalezneme nejjasnější zobrazení Ježíše a Jeho učení? V Božím Slově. Ježíš řekl: „Písma svědčí o Mně.“

J 5,39: „Ptejte se na písma; nebo vy domníváte se v nich věčný život míti, a tať svědectví vydávají o mně.“

Co tedy musí být základem církve v posledních dnech? Církev stojí na měsíci. Naším základem musí být Boží Slovo.

Je důležité, aby křesťané v posledních dnech znali Písmo, byli zakořeněni v Písmu a měli základ v tom, co je psáno v Bibli. Ježíš řekl, že v posledních dnech svody ďábla budou tak mocné, že by svedl, kdyby to bylo možné, i vyvolené.

Po kom ďábel jde? Nejde po ztracených, ty už má v hrsti. Ale lidé, které ďábel chce zejména svést, jsou ti, jejichž jména jsou zapsána v Beránkově knize života. Chce, aby uvěřili jeho lžím a vzdali se víry v Boha a byli svedeni.

Proto znalost Slova, zachovávání Božích Přikázání, být zakořeněni a mít základ v Písmu je rozhodující zejména v posledních dnech.

Ve Zj 12,1 je církev popsána tak, že stojí na měsíci. Má základ v Božím Slově. Má korunu z dvanácti hvězd. Čísla v biblických proroctvích jsou významná. Číslo dvanáct představuje církev. Ve Starém Zákoně je dvanáct kmenů, v Novém Zákoně je dvanáct apoštolů.

Jen tak na okraj zmíním, že číslo jedna v biblickém proroctví znamená jednotu v záměru. Číslo dvě znamená Boží Slovo – Zákon a Proroci, dva svědkové, meč na obě strany ostrý.

Číslo tři představuje Boží Trojici – Otec, Syn a Duch svatý.

Číslo čtyři představuje zemi – čtyři body kompasu – sever, jih, východ, západ, jinak řečeno čtyři nebeské větry.

Číslo pět představuje doktrínu, neboli učení – prvních pět knih Bible, pět knih Mojžíšových – Pentateuch.

Číslo šest, je číslo člověka. Člověk byl stvořen šestý den v týdnu. Jaké číslo je znamením šelmy? 666 – tři šestky. To je pokus člověka usurpovat Boží pozici.

Falešná trojice ve Zj 16 je drak, šelma a falešný prorok. Drak se pokouší zaujmout postavení Boha Otce. Šelma místo Božího Syna a falešný prorok pozici Ducha svatého.

Číslo sedm v Bibli představuje dokonalost neboli dovršení. To je Boží číslo.

Verš 3: „I vidín jest jiný div na nebi. Nebo aj, drak veliký ryšavý ukázal se, maje hlav sedm a rohů deset, a na těch hlavách svých sedm korun. 4 Jehož ocas strhl třetinu hvězd s nebe, a svrhl je na zem. Ten pak drak stál před ženou, kteráž měla poroditi, aby, jakž by porodila, syna jejího sežral.“

Koho představuje drak? Nemusíme ani hádat, protože je to v kapitole Zj 12 napsáno ve verši 9.

Zj 12,9: „I svržen jest drak ten veliký, had starý, kterýž slove ďábel a satanáš, svodící všecken okršlek světa; svržen jest na zem, i andělé jeho s ním svrženi jsou.“

Ďábel je připraven sežrat dítě ženy, jakmile se narodí. Ďábel pracoval prostřednictvím Heroda a pohanského Říma v pokusu zničit Ježíše, jakmile se narodil.

Zj 12,5: „I porodila syna pacholíka, kterýž měl spravovati všecky národy prutem železným. I vytržen jest syn její k Bohu a k trůnu jeho.“ – To odkazuje na to, že po vzkříšení Ježíš vystoupil do nebe. Avšak poté, co Ježíš vystoupil do nebe, čteme ve verši 6:

„6 A žena utekla na poušť, kdež měla místo od Boha připravené, aby ji tam živili za dnů tisíc dvě stě a šedesát.“

Ve Zj 12, i na některých jiných místech, se vyskytuje čas na poušti. Zde je tato doba popsána jako „tisíc dvě stě a šedesát dnů“. Jeden den v proroctví je jeden doslovný rok. Pravá Boží církev se tedy skrývala tisíc dvě stě a šedesát let na poušti.

Toto období začalo poté, co bylo křesťanství legalizováno kolem roku 313, bylo mnoho pohanských doktrín a učení, které pronikly do křesťanské církve. V roce 538 římský biskup, jinak známý jako papež, získal občanskou autoritu, aby napravoval tzv. kacíře. To znamená, že mohl pronásledovat ty, kdo odmítli uznat nadvládu papežství. Praví následovníci Boha, kteří odmítli pokleknout a políbit prsten papeže utekli do pouště. Jednou dobře známou skupinou byli Valdenští v horách v severní Itálii.

Po dobu 1260 let od roku 538 do roku 1798 se pravá Boží církev skrývala. Když se už období 1260 let chýlilo ke konci, pronásledování se v některých evropských zemích zmírnilo. Avšak praví Boží následovníci byli stále pronásledováni.

Vyvstává otázka „Proč se drak tak hněval na ženu? Proč se pokoušel zabít její dítě?“ A tato otázka musí být zodpovězena. Jaký byl důvod tohoto konfliktu? Důvod je uveden ve verši 7. To nás posouvá zpátky v čase, až před stvoření země.

Je psáno, že tehdy, a nevíme, kdy přesně se to stalo, ale víme, že to bylo před stvořením, vypukla válka v nebesích.

Zj 12,7: „I stal se boj na nebi: Michal a andělé jeho bojovali s drakem, a drak bojoval i andělé jeho.“ – Drak je satan. Michal je prorocké jméno Krista. V Judově Listu je Michal označen jako archanděl. Někdo si může říct: „Tak moment, jak můžeš říkat, že Michal je Kristus, když je psáno, že to je archanděl.“

Slovo „archanděl“ znamená „cherub ochránce“, nebo „zastírající anděl“. Je to ten, kdo je ve vedení, je to generál andělů. Arch-anděl znamená, že je nad anděly. Ježíš není anděl, je velitel andělů.

Je zajímavé povšimnout si, že, když Ježíš přijde podruhé, Jeho hlas probudí mrtvé.

V 1. Listu Tesalonickým čteme, že když se Ježíš vrátí, přijde: „s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví v Kristu vstanou nejprvé.“ (1.Tes 4,16)

Ježíš řekl, že hlas, který vzbudí mrtvé, je hlas Syna člověka, a Pavel v Listu Tesalonickým říká, že hlas, který vzbudí mrtvé je hlas archanděla. A Juda nám říká, že jméno archanděla je Michael.

Když tyto tři verše dáme dohromady, tak „Michael“ je prorocké jméno Ježíše.

Ježíš je tedy velitel nebeského zástupu andělů. A dobří andělé jsou ve válce s drakem, se satanem a anděly, kteří se k němu přidali.

Mimochodem ve verši 4 je psáno, že drak ocasem smetl třetinu andělů z nebe.

Zj 12,4: „Jehož ocas strhl třetinu hvězd s nebe, a svrhl je na zem.“

Podle Zjevení 1 hvězdy představují anděly. Ďábel dokázal svést třetinu andělů, aby se přidali k jeho vzpouře proti Bohu.

Je také zajímavé, že je použito slovo ocas. Jak ďábel přesvědčil tyto anděly? Použil svůj ocas. Co představuje ocas ve Starém Zákoně? Představuje lži a svody. O falešných prorocích ve Starém Zákoně se píše, že jsou ocas.

Iz 9,14.15: „Protož odetne Hospodin od Izraele hlavu i ocas, ratolest i sítí jednoho dne.[15](http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=BKR&k=Iz&kap=9&v=15#v15)(Stařec a vzácný člověk, onť jest hlava, prorok pak, kterýž učí lži, onť jest ocas.)“

Ďábel skrze lži a svody dokázal svést třetinu andělů, aby se přidali k jeho vzpouře proti Bohu.

V nebi tedy vypukla válka. Ďábel nakonec válku prohrál, jak čteme ve verši 8, a byl vypovězen z nebe.

Zj 12,8: „Ale nic neobdrželi, aniž jest nalezeno více místo jejich na nebi. 9 I svržen jest drak ten veliký, had starý, kterýž slove ďábel a satanáš, svodící všecken okršlek světa; svržen jest na zem, i andělé jeho s ním svrženi jsou.“

A ve verši 10 čteme:

„10 I slyšel jsem hlas veliký, řkoucí na nebi: Nyní stalo se spasení, a moc, i království Boha našeho, a moc Krista jeho; nebo svržen jest žalobník bratří našich, kterýž žaloval na ně před oblíčejem Boha našeho dnem i nocí.“ – Rád bych, abyste si zde povšimli dvou věcí. V této kapitole byl nejprve ďábel vypovězen z nebe. A zde ve verši 10 čteme, že ďábel byl svržen dolů. Vypovězení z nebe a svržení dolů se nestalo ve stejnou chvíli. Ďábel byl svržen dolů, když Ježíš zemřel na kříži, kdy bylo řečeno: „Nyní přišlo spasení.“ Tehdy to bylo zcela jasné.

Když Adam v zahradě v Edenu uvěřil satanovi místo Pánu Bohu, ďábel prohlašoval, že země je jeho panstvím, jeho královstvím. Prohlásil se za představitele země. Proto v knize Job čteme o shromáždění Božích synů, představitelů nepadlých světů. A mezi ně přišel i satan. A Bůh se ho zeptal: „Odkud jsi přišel?“ a on odpověděl: „Procházel jsem zemi křížem krážem.“ Procházel jsem své království. A Bůh mu řekl: „Všiml sis, že v tvém království je někdo, kdo ve skutečnosti patří do Mého království?“

To satana rozhořčilo a říkal: „Důvod, proč Tě Job uctívá je kvůli tomu, že mu žehnáš.“

Ďábel tedy prohlašuje, že země je jeho panstvím.

Ježíš to uznal, když řekl: „vládce tohoto světa“ v souvislosti se satanem.

Ale když Ježíš zemřel na kříži, stal se naším druhým Adamem. A nyní je On naším představitelem v nebi. Je naším Obhájcem u Otce. Je naším Veleknězem. V tomto smyslu je ďábel svržen dolů a ztrácí své panství. Tato země se brzy stane královstvím našeho Boha a našeho Pána Ježíše Krista.

O těch, kdo zvítězí, je ve verši 11 řečeno:

Zj 12,11: „Ale oni svítězili nad ním skrze krev Beránka, a skrze slovo svědectví svého, a nemilovali duší svých až do smrti. 12 Protož veselte se nebesa, a kteříž přebýváte v nich. Běda těm, kteříž přebývají na zemi a na moři; nebo ďábel sstoupil k vám, maje hněv veliký,“ – Všimněte si poslední části verše 12. – „věda, že krátký čas má.“ – Ďáblovi už skoro vypršel čas a dělá všechno možné, aby lidem na zemi působil bolest a smutek, zejména těm, kdo následují Pána Boha. A jak se mu zkracuje čas, tak zdvojnásobil snahu, působí chaos a násilí a pohromy tady na zemi.

A dále verš 13:

Zj 12,13: „A když uzřel drak, že jest svržen na zem,“ – To se stalo při ukřižování. – „honil ženu tu,“ – To je církev. – „kteráž porodila toho pacholíka.“ – To se děje v novozákonní době. – „14 Ale dána jsou té ženě dvě křídla orlice veliké, aby letěla od tváři hada na poušť,“ – Na dobu 1260 let. – „na místo své, kdež by ji živili“ – Bude živena Božím Slovem. – „do času a časů, a do půl času.“ – Slovo „čas“ v Bibli znamená „rok“. Židovský rok má 360 dní. Když to sečteme, tak to je 360+360\*2+180 = 1260 dní. A to je přesně ta samá doba, o které jsme mluvili dříve: rok 538 až rok 1798.

V Bibli v originále nebyly vykřičníky. A tak, aby pisatelé Bible zdůraznili něco důležitého, a nemohli to ani podtrhnout, tak to zopakovali. Proto Ježíš říkal: „Amen, amen, pravím vám.“ Proč to opakoval? Protože to bylo velmi důležité. Měli si to dobře zapamatovat. To je vykřičník!

Jan tedy opakuje toto časové období, protože je to důležité časové období, kterému říkáme „období na poušti“.

Pak pokračuje veršem 15:

Zj 12,15: [„](http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=BKR&k=Zj&kap=12&v=15#v15)I vypustil had z úst svých po té ženě vodu jako řeku, aby ji řeka zachvátila. 16 Ale země pomohla ženě; nebo otevřela země ústa svá, a požřela řeku, kterouž vypustil drak z úst svých.“ – Voda v biblickém proroctví, jak je uvedeno ve Zj 17, představuje lidi, zástupy, národy a jazyky. A tak ďábel teď pracuje prostřednictvím různých národů západní Evropy, a snaží se pronásledovat ty, kdo se drží pravdy Písma.

Je tady však jedno bezpečné místo a je psáno, že země pomohla ženě.

Která země kolem roku 1798, když první mocnost šelmy ze Zj 13 dostala smrtelnou ránu, vyvstala z moře? Která šelma podobná beránku, podle Zj 13, se objevuje na scéně v řídce osídlené oblasti na zeměkouli? Spojené Státy Americké. A první usedlíci v USA většinou přišli, protože hledali náboženskou svobodu.

Chtěli uniknout pronásledování ze strany církve a států Evropy. Přišli do země, kde mohli Boha uctívat, podle svého svědomí.

Ve Zj 12 je tedy odkaz na Spojené státy jako na místo svobody na konci období 1260 let. Ve Zj 13 však čteme, že došlo ke změně.

Přečtěme si poslední verš kapitoly 12, verš 17:

Zj 12,17: „I rozhněval se drak“ – satan – „na tu ženu,“ – církev – „a šel bojovati s jinými z semene jejího, kteříž“ – Co dělají? Jaké jsou dvě charakteristiky jmenované ve verši 17? – „ostříhají přikázaní Božích, a mají svědectví Ježíše Krista.“

Pamatujte, že o Janovi je psáno, že má svědectví Ježíše. Měl apoštol Jan Ducha proroctví. ANO, byl to prorok. Měl sny, měl vidění, slyšel Boží Slovo. Zjevení 19,10 říká, že svědectví Ježíše je Duch proroctví. Bůh má tedy zvláštní dar pro Svou církev posledních dnů, skrze službu Ducha proroctví, aby pomohl vést církev v této době. Neodvádí tím od Písma, protože každý prorok musí být prověřován Písmem. Písmo je nejvyšší autorita.

Avšak skrze Ducha proroctví Pán Bůh nám pomáhá, vede nás a dává přesnější instrukce, jak čelit výzvám, se kterými se dnes v životě setkáváme. Pán Bůh mimořádně požehnal církev ostatku v posledních dnech skrze dar Ducha proroctví.

Podíváme se na část na pondělí.

**Pondělí – Obrazy Ježíše ve Zjevení**

Zj 1,4.5: „Jan sedmi zborům, kteříž jsou v Azii: Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, a kterýž byl, a kterýž přijíti má, a od sedmi duchů, kteříž jsou před oblíčejem trůnu jeho,“ – O kom mluvil, když řekl: „kterýž jest, a kterýž byl, a kterýž přijíti má“?

Ježíš si nárokuje titul: „Ten, který je, který byl a který přichází.“ Avšak je to také titul, který je použit v s odkazem na Boha Otce.

Obyčejně když se v Bibli mluví o Boží Trojici – Otec, Syn a Duch svatý – tak jsou téměř vždy vyjmenováni v tomto pořadí: Nejprve Bůh Otec, poté Ježíš a pak Duch svatý. Skoro vždy jsou v tomto pořadí.

Nicméně zde, ve Zjevení 1, je pořadí trochu změněno. Začíná to Tím, kdo je, který byl a který přichází, což je Bůh Otec, ale pak je vynechán Ježíš a mluví se o Duchu svatém, a čteme: „a od sedmi duchů, kteříž jsou před oblíčejem trůnu jeho“. Možná se ptáte: „Co to znamená sedm duchů, kteří jsou před trůnem? Je sedm svatých Duchů, nebo je jenom jeden Duch svatý?“

Duch svatý je jenom jeden, ale má sedm vlastností, které jsou zjeveny ve Starém Zákoně. U Iz 11,2 jsou vyjmenovány: „Duch Hospodinův, Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a síly. Duch umění a bázně Hospodinovy.“ – To je sedm vlastností Ducha svatého.

Pozdrav ve Zj 1 je tedy od Otce a od Ducha svatého. A Jan si nechal Ježíše až jako třetího, o kom bude mluvit, protože o Ježíši toho má mnoho, co říct.

Přináší tedy pozdrav od Otce, Ducha svatého, a pak se dostává k Ježíši. Podívejme se na verš 5:

„5 A od Ježíše Krista, jenž jest svědek věrný,“ – V evangeliích je Jan označován, jako učedník, kterého Ježíš miloval. Byl nejmladší z dvanácti a zdá se, že jeho srdce bylo nejvíce otevřeno učení Ježíše a přijímání Ježíšovy lásky – možná více, než u některých z ostatních učedníků a křesťanů. Jan Ježíše hluboce miloval, a velice oceňoval to, co Ježíš udělal pro něho osobně.

A některé z nejkrásnějších textů v Písmu o Boží lásce k člověku napsal Jan. Např. Jan 3,16: „Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“

A Jan nám říká, že máme milovat tak, jako Bůh miluje nás. Říká členům církve: „Milujte se navzájem.“

Ve verši Zj 1,5 je psáno, že je „ten prvorozený z mrtvých“.

Byl Ježíš první, kdo byl vzkříšen a pak vzat do nebe? Setkáváme se ve Starém Zákoně se zprávou o někom, kdo byl vzkříšen a pak vzat do nebe? Ano, Mojžíš.

Jsou také zprávy o lidech, kteří byli vzkříšeni, ale pak stejně zemřeli. Ježíš vzkřísil Lazara a jiné, ale ti pak zemřeli a čekají na vzkříšení. V Judově Listu je zpráva o Mojžíšovi, který zemřel, ale pak byl vzkříšen a vzat do nebe. Pravděpodobně byl vzkříšen v nesmrtelném těle, jako Ježíš, když vstal z hrobu.

Ale když je zde psáno, že je prvorozený z mrtvých, tak se nejedná ani tak o pořadí v čase, tj. že Ježíš byl první, kdo byl vzkříšen a vystoupil do nebe. Spíše to zdůrazňuje důležitost Jeho postavení.

Protože Ježíš vstal z mrtvých, máme naději na vzkříšení. Ježíš je tedy na prvním místě a umožnil ostatním, aby mohli být vzkříšeni.

Ježíš je „kníže králů země,“ (Zj 1,5) – To se stane v plnosti, když se Ježíš vrátí. A povšimněte si, co Jan dále řekl. Nemohl mluvit o Ježíši, aniž by zmínil Jeho lásku. – „kterýž zamiloval nás, a umyl nás od hříchů našich krví svou“. A pak pokračuje a říká, jak nás Ježíš udělal králi a kněžími, apod.

Přečtěme si další verš, který popisuje Ježíše a to, co dělá:

Zj 1,18: „A živý, ješto jsem byl mrtvý, a aj, živý jsem na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i smrti.“

Tady mluví Ježíš a říká: „Já jsem ten, který byl mrtvý, a jsem živý na věky věků a mám klíče pekla i smrti.“ Co znamená peklo – tedy „hádes“, „podsvětí“? To je „hrob“. V J 5,25 Ježíš řekl: „Amen, amen pravím vám: Že přijde hodina, a nyníť jest, když mrtví uslyší hlas Syna Božího, a kteříž uslyší, živi budou.“

Ježíš má tedy moc otevřít hrob. A to bylo samozřejmě zdůrazňováno obzvláště v  době, kdy církev byla krutě pronásledována. Utěšovali se Ježíšovými slovy: „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. Já mám klíče od hrobu a mohu hrob otevřít.“

A pak ve Zjevení 19,11 je další text, kde se píše o Ježíši a je tam popsáno několik Jeho charakteristik. Mluví se zde o Druhém Příchodu:

Zj 19,11: „I viděl jsem nebe otevřené, a aj, kůň bílý, a ten, kterýž seděl na něm, sloul Věrný a Pravý, a spravedlivě soudí i bojuje.“ – Kdo je Ten, který sedí na bílém koni? Ježíš. Jaký titul je Mu dán? Věrný a Pravý. Jakým způsobem byl Ježíš věrný zaslíbení, které dal Svým učedníkům? Co Ježíš slíbil učedníkům u Jana 14,1-3?

J 14,1-3: „Nermutiž se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte. 2 V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám. 3 Jduť, abych vám připravil místo. A když odejdu, a připravím vám místo,“ – A jak zní zbytek zaslíbení? – „zase přijdu, a poberu vás k sobě samému, abyste, kde jsem já, i vy byli.“

Jan byl osobně u toho a slyšel Ježíšova slova, že Ježíš přijde znovu. A nyní ve Zjevení 19 Ježíš přichází znovu na bílém koni a je Věrný a Pravý. Je věrný Svému zaslíbení. Ježíš přijde znovu! A je psáno: „a spravedlivě soudí i bojuje.“ (Zj 19,11)

A ve verši 12 čteme:

Zj 19,12: „Oči pak jeho byly jako plamen ohně,“ – což představuje čistotu a moc. – „a na hlavě jeho korun množství,“ – Je zajímavé povšimnout si, že když čteme popis Ježíše ve Zj 1, tak tam je Ježíš oblečen do roucha Velekněze, a je řečeno, že Jeho vlasy byly bílé jako vlna. Není tam psáno nic o tom, co má Ježíš na hlavě. Ale tady ve Zj 19, kde se mluví o Druhém Příchodu Pána Ježíše, a je psáno, že má korunu.

Nosili kněží královskou korunu? Ne. Ale Král jí nosil.

Jsou to tedy odlišné fáze Kristovy služby. Když přišel na zem, nesl naše hříchy, zemřel, jako naše oběť.

Teď v nebesích Ježíš slouží v nebeské Svatyni jako náš Velekněz. Zjevení ho popisuje tak, že je oděn do velekněžského roucha.

Ale teď ve Zjevení 19 přichází jako náš Zachránce. Přichází jako Král králů a Pán pánů

Zj 19,12: „…a na hlavě jeho korun množství, a měl jméno napsané, kteréhož žádný neví, než on sám. 13 A byl odín rouchem pokropeným krví, a sloveť jméno jeho Slovo Boží.“ – Není pochyb, o kom se zde mluví. – „14 A rytířstvo nebeské jelo za ním na bílých koních, jsouce odíni kmentem bílým a čistým. 15 A z úst jeho vycházel meč ostrý, aby jím bil národy. Nebo on bude je spravovati prutem (ČEP: „berla“) železným; onť i pres vína hněvu a prchlivosti Boha všemohoucího tlačiti bude.“

Rád bych řekl něco železné berle. Když jsem to četl, tak první dojem byl, že Ježíš je velice rozhněvaný. A přijde podruhé, aby si vyrovnal účty s bezbožnými. Nemusí to tak nutně být. Musíme se podívat do Starého Zákona, abychom pochopili, co to znamená železná berla.

David řekl v Žalmu 23,4: „…prut (berla) tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.“

Pastýř měl berlu a hůl. Především berla byla nahoře uhnutá a pastýř ji používal, aby vedl ovce. Když ovečka šla poblíž něčeho nebezpečného, pastýř natáhl berlu a přivedl ovečku zpátky. Když však přišel vlk, aby unesl ovci, tak pastýř vzal hůl a hůl používal, aby ovce chránil A tak tedy zde je Ježíš popsán, jako Dobrý Pastýř, který se vrací s železnou berlou. Přichází, aby bránil Svůj lid.

Proč přichází, aby chránil Svůj lid? Podle Zj 13 těsně předtím, než Ježíš přijde, bude vydán univerzální dekret smrti proti Božímu lidu. A Bůh nebude nečinně přihlížet a nedovolí ďáblu, aby zničil Jeho věrné. V poslední chvíli přijde Ježíš se železnou berlou, aby vysvobodil Svůj věrný lid. Tato železná berla nepředstavuje rozhněvaného Ježíše. Ale ukazuje Ježíše, který povstal, aby vysvobodil Své věrné, kteří k Němu volají ve dne, v noci.

Ve verši 15 je psáno:

Zj 19,15: „…onť i pres vína hněvu a prchlivosti Boha všemohoucího tlačiti bude.“ – To je zajímavý obraz, který pochází z Izajáše 63,2.3. Přečtu vám to a mějte přitom na mysli obraz Ježíše, který přichází, aby tlačil lis plný „vína hněvu a prchlivosti Boha všemohoucího“.

Iz 63,2.3: Ve verši 2 je položena otázka: „Proč jest červené roucho tvé,“ – To mluví o Mesiáši, Ježíši při Jeho Druhém Příchodu. – „a oděv tvůj jako toho, kterýž tlačí v presu?“ – A pak mluví Ježíš: - „Pres jsem a oděv tvůj jako toho, kterýž tlačí v presu? 3 Pres jsem tlačil sám, aniž kdo z lidí byl se mnou.“ – Ježíš nás brání. – „Tlačil jsem nepřátely v hněvě svém, a pošlapal jsem je v prchlivosti své, až stříkala krev i nejsilnějších jejich na roucho mé, a tak všecken oděv svůj zkálel jsem.“

Tady je popsáno zničení bezbožných při Druhém Příchodu. Jsou jako hrozny ve vinném lisu. Ježíš přichází, aby vysvobodil Svůj lid. Bezbožní jsou zničeni jasem Jeho Příchodu. Stejný obraz je i ve Zj 14 poté, co bylo vyhlášeno poselství tří andělů, a mluví se tam o žni země.

Žeň pšenice představuje spravedlivé a žeň hroznů představuje bezbožné. Hrozny jsou sesbírány a vhozeny do lisu „vína hněvu a prchlivosti Boha všemohoucího.“

Přečtěme si ještě verš 16:

Zj 19,16: „A máť na rouchu a na bedrách svých napsané jméno: Král králů a Pán pánů.“ – To je popis Druhého příchodu, kdy Ježíš přichází jako Král.

Dále si přečteme verš 21,6:

Zj 21,6: „I dí mi: Stalo se. Jáť jsem Alfa i Oméga, počátek i konec. Jáť dám žíznivému z studnice vody živé darmo.“

Tento verš také mluví o Kristu v souvislosti s určitou událostí. Všimněte si Ježíšových slov: „Stalo se.“ Co řekl Ježíš na kříži? „Dokonáno jest.“ (J 19,30)

Co bylo dokonáno na kříži? První fáze Kristovy služby pro člověka. On byl naše oběť. Položil Svůj život, jako oběť za naše hříchy.

Teď jsme na konci Kristovy velekněžské služby. Poté nastane Druhý Příchod, a milénium, kdy bude země obnovena a pak zazní slova „Stalo se.“

Kristus dokončil část, kdy byl náš Velekněz. Už není kněz, ale teď je Král a Jeho Království trvá navěky.

**Úterý – Motiv svatyně ve Zjevení**

Máme už jen 3 minuty a rád bych zakončil jedním velice důležitým tématem, které je uvedeno v lekci a kterému bychom měli porozumět.

Celá kniha Zjevení je napsána v obrazech Svatyně – to ať vám neunikne.

Zjevení 1 začíná tím, že popisuje Ježíše, jak stojí mezi sedmi svícny. Ve Zj 6,9 se mluví o kadidlovém oltáři a o duších pod oltářem a ve Zj 11,19 Ježíš vstoupil do Svatyně svatých, kde je truhla smlouvy.

Když se díváme na knihu Zjevení, tak je to, jakoby Ježíš procházel nebeskou Svatyní.

Pokud chceme studovat knihu Zjevení, a rozumět jí, je důležité a musíme poznat kontext nebeské Svatyně.

Nádvoří představuje zemi, kde Ježíš zemřel. Když Ježíš vystoupil do nebe, začal Svou službu v prvním oddělení nebeské Svatyně.

Na konci 2300 dní z Da 8,14, Ježíš zahájil poslední fázi, jako náš Velekněz v nebesích a to bylo ve Svatyni svatých ve Zj 11, když zatroubil sedmý anděl.

Až Ježíš dokončí Své dílo ve Svatyni svatých, postaví se a řekne:

Zj 22,11: „Kdo škodí, škoď ještě; a kdo smrdí, smrď ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlni se ještě; a svatý posvěť se ještě.“

Svlékne si roucho Velekněze, oblékne královské roucho a pak Ježíš přijde jako Král králů a Pán pánů.

Když studujeme knihu Zjevení, pozorujeme různé obrazy, které jsou nám představeny. Přitom se musíme vrátit a prostudovat si List Židům, který nás učí o nebeské Svatyni, kde náš Velekněz Ježíš slouží pro nás.

To bylo jen několik důrazů, co se týče Ježíše v knize Zjevení. Je toho však mnohem více.

Pokud budete mít dnes odpoledne čas, podívejte se do kapitoly Zj 1 a přečtěte si ji celou. Jsou tam různé popisy Ježíše. Přečtěte si také poslední závěrečné verše ze Zj 19, kde se mluví o Druhém Příchodu Ježíše, kdy přijde jako Král králů a Pán pánů. A přečtěte si poslední část ze Zjevení 14, kde se mluví o žni země, kdy se Ježíš vrátí, aby zachránil ty, kdo v něj složili svou důvěru.

Amen.

**DOTAZY DIVÁKŮ – odpovídá Doug Batchelor, kazatel a ředitel Amazing Facts**

**Kdo jsou dva svědkové v knize Zjevení?**

Svědkové představují Boží Slovo. Čteme o tom ve Zjevení 11, kde se mluví o dvou svědcích, kteří prorokují 1260 dnů. Toto je časové období, které se ve Zjevení objevuje třemi způsoby. Jednou to je čas, časů a polovina času. Pak 42 měsíců ve Zj 11,2, kde je psáno:

Zj 11,2: „Ale síň, kteráž vně jest před chrámem, vyvrz ven, a neměř jí. Neboť jest dána pohanům, a budouť tlačiti město svaté za čtyřidceti a dva měsíce.“

A jiný výskyt tří a půl dne je ve Zj 11,11: „Ale po půl čtvrtu dni duch života od Boha vstoupil do nich, i postavili se na nohách svých, a bázeň veliká spadla na ty, kteříž je viděli.“

42 měsíců je 1260 dnů, pokud měsíc má 30 dnů.

To je stejná doba, jako ta, kdy probíhalo velké pronásledování od roku 538 do roku 1798, kdy Boží Slovo bylo potlačováno.

A je psáno, že z úst těchto dvou svědků vycházel oheň. A ve verši 4 o nich čteme:

Zj 11,4: „Tiť jsou dvě olivy a dva svícnové, stojící před oblíčejem Boha vší země.“

To znázorňuje, že Boží Slovo je svíce mým nohám. V Žalmu 119 čteme:

Ž 119,105: „Svíce nohám mým jest slovo tvé, a světlo stezce mé.“

Na hoře proměnění se zjevili Ježíšovi dva lidé, Mojžíš a Eliáš. Jeden představuje Zákon a druhý proroky. Oba ukazují na Ježíše a říkají: „On je Mesiáš, o kterém jsme mluvili.“

Zákon a proroc,i oba poukazují na Ježíše.

Tedy Boží Slovo to jsou dva svědkové – „Starý a Nový Zákon“, „Zákon a proroci“, přikázání jsou zapsána na dvou kamenných deskách. Meč na obě strany ostrý.

**Proč Bůh používá symboly, aby vysvětlil proroctví v knize Zjevení?**

To je dobrá otázka.

V Bibli jsou různá proroctví, která jsou apokalyptická proroctví a používají vidění – Ezechiel, Zachariáš, Daniel, Zjevení – to jsou hlavní apokalyptická proroctví. Všechna byla dána, když byli jejich pisatelé v zajetí.

Např. v proroctví ve Zjevení se mluví o pádu Říma. To by mohlo být považováno za zradu, kdyby někdo mluvil o svržení římského císařství. Bůh ochránil proroctví tím, že je zakódoval.

Daniel v proroctví mluví o svržení Babylona a Persie. Je mu dán symbolický jazyk, kterému budou Židé rozumět. Tak to nebude považováno za velezradu a proroctví budou uchována.

Ve Zjevení je psáno:

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“.

Zjevení bylo posláno v symbolech a znameních, aby moudří porozuměli, když je budou studovat.

***Jëan Ross:*** *„Ještě bych k tomu dodal, že sem vděčný za to, že knihy Daniel a Zjevení jsou napsány v symbolech. Přijde mi jednodušší zapamatovat si symboly a obrazy, než text. Když se ve Zjevení mluví o drakovi, tak si ho představuji, jak asi vypadal. Nebo žena, která stojí na měsíci a má korunu s dvanácti hvězdami. A šelma, která vyvstává ze země a z moře.*

*Myslím, že je pro nás mnohem snazší zapamatovat si tyto důležité principy, protože jsou představeny v symbolických obrazech.*

*Jiný důvod je, že abychom rozuměli těmto symbolům, musíme se vrátit k ostatnímu Písmu. A tak tímto způsobem je Písmo ochráněno, před soukromým výkladem toho, co tyto věci mohou znamenat.*

*Když opravdu chcete vědět, co tento symbol znamená, musíte se vrátit a studovat kontext a podívat se, kde jinde v Písmu se o tomto symbolu mluví.“*

**Může někdo dostat znamení šelmy už teď?**

Znamení šelmy se stane problémem zejména tehdy, když bude přijat zákon, který nutí lidi, aby se klaněli šelmě a uctívali jí, jinak budou zabiti. A takový zákon zatím vydán nebyl.

Člověk však může už teď být ztracen, obrátit se k ďáblovi a být ovládán zlými silami, jak se tomu dělo už od doby králů a děje se to až dodnes.

Ale znamení šelmy zmíněné ve Zjevení říká, že lidé nebudou moci nakupovat ani prodávat. Budou se muset rozhodnout a obě strany sporu budou jasně představeny lidstvu. A nastane doba, kdy celý svět bude polarizovaný do jedné ze dvou skupin.

Jedna skupina bude mít Boží pečeť a druhá znamení šelmy. To jsou tedy dvě opačné strany v posledních dnech.

Amen.