**L 13 – „Byly otevřeny knihy“**

Kazatel: Luccas Rodor, kazatel, sbor Granite Bay Hilltop, oddělení mládeže

Požehnanou Sobotu, přátelé! Momentálně se už blíží konec roku. Je to tedy vhodná doba trávit čas s rodinou a přáteli a vzpomínat, co všechno pro nás Pán Bůh v tomto roce vykonal.

Lekce na tento týden je už třináctá v tomto čtvrtletí. Až do této chvíle jsme budovali základy. Normálně bývá Lekce 13 poslední Lekcí. Avšak toto čtvrtletí je jiné.

Dnes tedy ještě nebude poslední Lekce, avšak její téma je nádherné a obsah mimořádný.

Název Lekce je „Soudní postup“ – „Byly otevřeny knihy“. Někteří lidé by mohli mít problém s tímto názvem, dokonce i se samotným slovem „spravedlnost“. Zejména v dnešní době je tento koncept velmi složitý.

Náš základní verš je z 2.Korintským, kapitola 5:

ČSP – 2.Korintským 5,10: „Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé.“

Tedy tento pojem spravedlnosti, kdy nastane den konečného zúčtování, může být pro některé lidi opravdu hrozná vyhlídka.

Příkladem člověka, pro kterého to byla strašná myšlenka, byl Martin Luther, velký protestantský reformátor. Mnoho let se s tím trápil v důsledku zkresleného pohledu na náboženství, které mu předala rodina, kultura a tradice jeho doby.

Kladl si jednu velice jednoduchou otázku: „Co mám dělat, abych byl spasen?“ Tato otázka ho velmi sužovala a byla příčinou mnoha probdělých nocí. Nevěděl, jak a kde získat odpověď na tuto otázku.

Snažil se ze všech sil, a studoval, jak jen mohl. Byl to učenec, který byl zvyklý na knihy. A přesto měl tuto otázku, která mu naháněla hrůzu: „Jak mohu být spasen?“

Pokoušel se získat spasení konáním skutků, a stejně jako apoštol Pavel, i Martin Luther říkal: „Pokud někdo má být spasen svými dobrými skutky, tak to jsem já. Dělal jsem všechno možné i nemožné.“

Tehdy se také kající lidé bičovali, aby dosáhli Božího odpuštění a vykoupení. Ukazovali tak Bohu, jak trpí a litují, aby se nad nimi smiloval.

Avšak v mrskání svého těla neviděl žádné zásluhy pro vykoupení.

Marin Luther byl vychován ve filozofickém konceptu spravedlivé odplaty. Věřil, že Bůh bude soudit, a ospravedlní a spasí na základě našich skutků.

Pak narazil na některé verše, jako např. Žalm 71,1.2, kde je psáno:

Ž 71,1.2: „V tobě, Hospodine, hledám útočiště, kéž nejsem nikdy zahanben! 2 Ve své spravedlnosti mě vysvoboď a vytrhni! Nakloň ke mně své ucho a zachraň mě!“

Martin Luther si to četl a opakoval si: „Vysvobodí ve své spravedlnosti“? Co to má znamenat? Jak by mohl být někdo spasen v Boží spravedlnosti?“ – Byl z toho úplně zmatený.

„Jak by mohl být člověk spasen Boží spravedlností? Jak by mohla Boží spravedlnost někoho zachránit? To nedává smysl!“

Podle něj Boží soud a Boží spravedlnost byly přesně těmi nástroji, kterými byli lidé odsouzeni. Jak by tedy mohl být někdo spasen Boží spravedlností na Božím soudu?

Zpočátku tedy nenáviděl výraz „Boží spravedlnost“, protože nerozuměl, co to znamená.

Avšak Martin Luther byl zachráněn ze svého zoufalství, když učinil tři zásadní objevy. Všechny tři souvisely s biblickým konceptem spravedlnosti a soudu.

Za prvé, Boží spravedlnost a Boží soud na rozdíl od lidské spravedlnosti a lidského soudu, jsou především tím, co Bůh nabízí, a nikoliv tím, co od nás vyžaduje. Když to Martin Luther pochopil, ulevilo se mu. Boží spravedlnost a soud koná Bůh v můj prospěch.

Druhým objevem bylo, že na Božím soudu nás Bůh prohlásí za spravedlivé v Kristu. Jeho spravedlnost je nám připočtena a jsme prohlášeni za spravedlivé.

Luther porozuměl, že to není něco, čeho by měl dosáhnout on sám, ale že to je něco, co mu Bůh dá.

A nakonec biblický význam toho, co to znamená být spravedlivý, být ospravedlněn, a shledán nevinným, je že jsme ospravedlněni milostí skrze víru a nikoliv skrze skutky.

Pochopil Boží spravedlnost při souzení světa např. díky verši v Římanům 1,17 kde je psáno:

Ř 1,17: „V něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘“

Luther prohlédl, stal se novým člověkem a řekl: „Otevřely se mi brány ráje.“ To byl pro Martina Luthera bod zlomu.

Koncept Božího soudu je jedním z ústředních učení v Písmu. Jak ve Starém, tak i v Novém Zákoně, je to jasně představeno. Ježíš v tom nepřipouští žádné pochybnosti. Podle Ježíšových slov u Jana 16,8 Duch svatý „až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu“

Pravdou je, že Bůh o nás ví úplně všechno. Zná naše myšlenky, zná naše záměry, ví, jak se cítíme v nitru a čím si procházíme.

Kniha Zjevení nás varuje:

Zj 14,7: „…přišla hodina jeho soudu“

A Daniel o stovky let dříve nás informoval, že: „usedl Věkovitý … Soud zasedl a byly otevřeny knihy.“ (Da 7,9.10)

Přátelé, poselství o Božím soudu je útěchou, přestože by se to mohlo zdát zvláštní. Boží soud v Bibli je něco úžasného pro Jeho lid. Znamená to totiž, že spravedlnost konečně zvítězí.

Skutečností je, že žijeme ve zkaženém, v morálně zvráceném světě. A to vidíme všude kolem sebe i v globálním měřítku. A nejen to. Podívejte se na své vlastní společenství, a na svou rodinu. Podívejte se do svého vlastního srdce a uvidíte, že jsme zkažené bytosti. A tak fakt, že Bůh přinese spravedlnost, je příznivá zpráva.

Bůh bude soudit svět spravedlivě.

V Židům 9,27 je psáno: „A jako je lidem uloženo jednou zemřít a potom bude soud,“

Bible nám zaručuje, že spravedlnost zvítězí. A že všechny zlé skutky, které lidé spáchali, budou zváženy na vahách Boží spravedlnosti.

A tak se dostáváme k Lekci na tento týden. A část na neděli se nazývá „Závěrečný soud“.

**Neděle – Závěrečný soud**

Boží soud souvisí s dvěma aspekty, které nemohou být opomenuty nebo zaměněny.

Prvním je „odsouzení“ a na druhé straně je „obhajoba“. Tyto dva prvky Boží spravedlnosti jsou dvě úplně odlišné skutečnosti.

Jeden příklad se nachází v Šalamounově modlitbě při zasvěcení Chrámu v 1. Královské 8,32, když mluvil o budoucím přestoupení lidu. Říkal, jací budou lidé v budoucnu. Mluvil o hypotetických situacích a říkal: „Pokud se stane něco takového, Pane, pak...“

Jelikož Šalamoun znal svůj lid, a znal sebe samého, věděl už dopředu, že se to skutečně stane.

A tak v 1.Královské 8,32 řekl: „uslyš v nebesích,“ – a v ten den – „zjednej právo svým otrokům: Ničemu prohlaš vinným a uval jeho cestu na jeho hlavu a spravedlivého prohlaš za spravedlivého a dej mu podle jeho spravedlnosti.“ – Zde vidíme aspekt odsouzení: „zjednej právo, prohlaš, odplať“.

Aspekt obhajoby bývá často přehlédnut.

U Jana 5,24 například čteme:

J 5,24: „Amen, amen, pravím vám, že kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života.“

Takové verše bývají často špatně pochopeny. Když to lidé čtou, myslí si, že Ježíš popírá Boží soud. Nicméně v tomto verši, skutečnost, že dotyčný nejde na soud, vůbec neznamená, že nebude souzen.

Budeme souzeni, ale díky Ježíši, skrze krev Beránka, nebudeme odsouzeni.

Ve 2.Korintským 5,10 je zdůrazněno, že „… my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé.“

Znamená to, že jsme spaseni milostí skrze víru, ale souzeni svými skutky?

Pravdou je, že pokud nejsem spasen svými skutky, tak nejsem ani zatracen pro své skutky. V tom je něco hlubšího.

Skutky ukazují, jestli jsem spasen nebo ztracen. Ježíš řekl:

J 14,15: „Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání.“

Poslušnost neznamená spasení, ale je to důkaz lásky.

A neposlušnost neznamená sama o sobě zatracení, ale ukazuje, že spasení není možné.

Boží soud popírá myšlenku předurčení. A jiná významná věc je, že neexistuje žádný nahodilý zákon nebo Boží dekret, který by určil, že budou spaseni jen někteří lidé a jiní budou zatraceni. Nikoliv. Každý jednotlivec má svobodnou vůli a je zodpovědný za to, jestli bude mít věčný život.

Tak je to psáno v Bibli, pokud jde o Boží soud. Každý má na vybranou. Soud ukazuje pouze konečný výsledek naší svobodné volby.

**Pondělí – Předadventní soud**

O předadventním neboli o vyšetřujícím soudu se píše ve Zjevení 11,1.2 ve scéně, kde je změřen Chrám:

Zj 11,1.2: „Byla mi dána třtina podobná holi se slovy: „Vstaň a změř Boží svatyni i oltář a ty, kteří se v ní klanějí. 2 Ale vnější nádvoří svatyně vynech a neměř je, protože bylo dáno pohanům, kteří budou šlapat po svatém městě dvaačtyřicet měsíců.“

Jan dostal měřící třtinu s příkazem, aby změřil Boží Chrám, oltář a ty, kdo se v něm klanějí.

Tato scéna nám připomíná Ezechiela 40 a 41, což se stalo několik staletí před Zjevením. Ezechiel ve vidění dostal příkaz od Božské bytosti, aby změřil Chrám, a obětní oltář, aby mohly být obnoveny.

Toto vidění mělo být povzbuzením pro lid, že Bůh je přivede zpět do zaslíbené země a obnoví Chrám.

Znovuvybudování Chrámu byl Boží pokus obnovit Svůj vztah se Svými dětmi. Bůh se snažil, jak nejlépe mohl obnovit zničený vztah se Svým lidem. Řekl Ezechielovi: „Změř je, aby mohli být obnoveni.“

Ve Zjevení je Chrám v nebi, kde Kristus slouží Svému lidu. A to je širší kontext toho, co čteme ve verších Zjevení 11,1.2. Záměrem Jeho prostřednictví a přímluv je zjistit, kdo slouží Bohu a kdo nikoliv. To se zkoumá ve vyšetřujícím soudu. A tento soud musí proběhnout před Ježíšovým druhým příchodem, předtím, než spravedliví dostanou svou odměnu a nespravedliví budou odsouzeni. To je téma kapitol 11 – 14 v knize Zjevení.

V Lekci se píše:

„…v knize Zjevení má předadventní vyšetřující soud za úkol „změřit“, tedy zjistit, jak na tom jsou ti, kdo se klanějí Bohu. „Vstaň a změř Boží svatyni i oltář a ty, kteří se v ní klanějí“ (Zj 11,1; ČSP). Zároveň zaznívá volání, že „nastala hodina jeho soudu“

Avšak mnozí křesťané a žel také někteří adventisté sedmého dne věří, že tento předadventní vyšetřující soud už proběhl před 2000 lety v roce 31, kdy Ježíš vystoupil na nebesa a usedl po pravici Boží.

Přečtěme si pozorně následující verše a všimněte si dobře, co se v nich děje:

Sk 17,31: „Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých.“

A teď přejděme do kapitoly 24, kde je ve verši 25 psáno:

Sk 24,25: „Když však mluvil o spravedlnosti, sebeovládání a budoucím soudu,…“ – Zastavme se tady a podívejme se do Římanům 2,16:

Ř 2,16: „v den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit, co je skryto v lidech.“

Dále v Římanům 14,10 čteme:

Ř 14,10: „Ty pak, proč soudíš svého bratra? Nebo i ty, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni se přece postavíme před soudnou stolici Boží.“

A nakonec Židům 10,30:

Žd 10,30: „Neboť známe toho, kdo řekl: ‚Mně náleží pomsta, já odplatím.‘ A opět: ‚Pán bude soudit svůj lid.‘“

Tyto verše mají některé společné aspekty. Je mezi nimi několik paralel.

Za prvé, jsou to verše v Novém Zákoně a za druhé, mluví se v nich o Božím soudu, kdy Bůh bude soudit Svůj lid. To bylo napsáno nějakých 20, 30 let po ukřižování a pojednává se v nich o soudu, který teprve proběhne v budoucnosti.

Jak by tedy bylo možné, aby Boží předadventní soud proběhl v roce 31, kdy Ježíš vystoupil do nebe, jestliže tyto texty, které popisují události po nanebevstoupení Ježíše, odkazují na budoucí soud, který má teprve nastat? To by nedávalo smysl.

Je tedy naprosto jasné, že tento soud se nemohl odehrát v roce 31 po Kr., ale měl se stát teprve mnohem později v budoucnu.

Ačkoliv je to velice jednoduché, pro adventisty sedmého dne a jejich teologii je to zásadní. Odhaluje to totiž omyl lidí, kteří tvrdí, že soud už proběhl v roce 31 při nanebevstoupení Ježíše.

Samozřejmě soud světa v jistém slova smyslu proběhl na kříži. Kříž totiž odhalil chybu těch, kdo ukřižovali Krista. Odhalil satanovo dílo a s konečnou platností ho odsoudil i spolu s jeho anděly. Byly odkryty jeho falešné nároky na vládu.

U Jana 12,31 Ježíš řekl: „Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.“

Kříž tedy znamená odsouzení světa. Nicméně kříž nezrušil budoucí Boží soud, o kterém se mluví ve verších, které jsme si četli.

Pavel tedy napsal, že…

2.Kor 5,10: „… my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé.“

A otázka je: „Kdy se to stane? Kdy k tomu dojde?“ – V budoucnu z hlediska doby, kdy žil Pavel.

Musíme pamatovat, že v souvislosti s biblickým proroctvím, viděními a sny, byla časová proroctví o událostech, které se stanou v budoucnu, dána z perspektivy proroka.

Mnohá z nich se tedy z našeho pohledu naplnila už v minulosti, ale pro daného proroka to byla teprve budoucnost.

Kdy tedy proběhne předadventní soud? Bude to před příchodem Ježíše Krista.

Přesnější název je však vyšetřující soud, protože se v něm vyšetřuje, jak lidé žili. Dokázalo mě změnit to, v co jsem věřil? Dokázala mě moje víra přivést blíže k Ježíši?

Skutečností totiž je, že můžeme věřit mnoha různým věcem. Lidé věří penězům, moci, slávě, vědomostem, intelektu, svému vzhledu. Lidé věří spoustě věcí.

Proto Bible nezdůrazňuje tolik velikost víry, ale její kvalitu. Víra se totiž neměří podle velikosti, ale podle toho, na čem je založena.

A základem musí být tedy víra v Ježíše Krista.

Vyšetřující soud hodnotí náš vztah s Ježíšem Kristem, nakolik jsme se k Němu přiblížili. A nakolik jsme Mu dovolili, aby nás k Sobě přivedl.

**Úterý – Soud během tisíciletí**

Soud během tisíciletí je velmi zajímavý koncept v Bibli.

Podle Bible při Ježíšově druhém příchodu bude už znám výsledek soudu nad spravedlivými, kteří se setkají s Ježíšem v povětří, i soudu bezbožných, kteří zůstanou mrtví zde na zemi během tisíciletí.

Při druhém příchodu Ježíše je soud už uzavřen. Už je rozhodnuto o věčném osudu všech. Toto rozhodnutí bylo učiněno během předadventního vyšetřujícího soudu.

Bible popisuje stav světa během tisíciletí. Je to velice závažný a bezútěšný popis:

Jr 4,23.24: „Pohleděl jsem na zemi, a hle, byla pustá a prázdná, a k nebesům, ale jejich světlo nebylo. 24 Pohleděl jsem na hory, a hle, třásly se, i všechny kopce se otřásaly. 25 Pohleděl jsem, a hle, nebyl žádný člověk a všechno nebeské ptactvo uletělo. 26 Pohleděl jsem, a hle, ovocný sad se stal pustinou a všechna jeho města byla zbořena před Hospodinem, před jeho planoucím hněvem.“

Milénium znamená návrat do chaosu, který převládal před stvořením.

Svět byl na počátku pustý a prázdný. A během tisíciletí bude opět pustý a prázdný. Bude prost života a krásy. Bude v něm převládat chaos a bude ošklivý. Města budou zničena. Místa, kde se obchodovalo, zaniknou. Bude to živý obraz satanova působení, kdy vláda hříchu úplně zničila dokonalé Boží stvoření.

A v tuto chvíli už nebude pochyb o tom, jak špatné je zlo.

Při druhém příchodu Ježíše, jako výsledek soudu, který předchází vynesení rozsudku, miliony lidí zůstanou na této planetě, kde zavládne chaos a smrt, a která se stane pouští. To je skutečně hrozný obraz.

Vzpomínám si, když jsem vyrůstal, jak jsem se párkrát probudil v noci, protože se mi zdála noční můra o tom, že jsem se vzbudil v den, o kterém jsem si myslel, že je to den druhého příchodu Ježíše. Jenže já jsem procitl v poslední den milénia mezi zatracenými. To byl opravdu otřesný zážitek.

Probudil jsem se zpocený se slzami v očích, v hrdle jsem zadržoval výkřik. A pokud jenom sen dokáže s člověkem udělat něco takového, představte si, jaké by to bylo ve skutečnosti.

Ale jindy se mi zase zdálo, že jsem se probudil při druhém příchodu Ježíše a byl jsem vzat do nebe se svou rodinou a se svými milými. A to byl úplně jiný pocit.

Nicméně ten sen, že se vzbudím v poslední den mezi zatracenými, je opravdu hrozný zážitek. Města jsou v ruinách zničená obrovskými zemětřeseními. Všude kolem jsou vykořeněné stromy. Hrozné vlny se přelévají přes kdysi obydlené oblasti. Veškerý majetek, továrny, domy, auta, počítače, prostě všechno je úplně zničeno. Bankovky poletují ve vzduchu, jako listí ze stromu.

Věci, kterým lidé přičítali velikou hodnotu, a kvůli kterým zabíjeli, kradli, po kterých dychtili, které nakupovali, a prodávali – to všechno je opuštěno a bezcenné, jako odpad na zemi.

A uprostřed tohoto chaosu budou satan a jeho andělé po dobu tisíc let spoutáni a uvězněni bez možnosti jakéhokoliv východiska. Jediné, co mohou dělat, je hádat se mezi sebou den co den, rok za rokem, století za stoletím, po tisíc let. A přitom budou vědět, co se s nimi nakonec stane.

Myslíte, že je to náhoda, když nepřítel v současnosti zuřivě pracuje? Myslíte, že není vyděšený tím, co ho čeká?

Biblická pravda je, že satan nedělá to, co dělá, jen proto, že chce zranit Pána Boha. Samozřejmě to je jeden z hlavních důvodů. A nejlepší způsob, jak zranit Boha, je ubližovat Jeho stvoření, tedy Božím dětem.

Avšak je v tom něco mnohem hlubšího.

Pokud o tom chcete vědět více, studujte den smíření a všechno, co se dnem smíření souvisí. A to je čistě adventistické učení a chápání. Znamená to porozumět tomu, co se skutečně stalo v den smíření, a kdo to byl obětní Beránek.

Důvod, proč má lucifer tak naspěch, je, že každý, kdo se rozhodne proti Pánu Bohu a odmítne být vykoupen krví Beránka, dostane v závěrečný den své vlastní odsouzení. Dopadne na něj oheň, který by jinak dopadl na satana a jeho anděly. Takoví lidé si ponesou svůj trest sami.

A tady musíme být velice opatrní, protože někteří to nemusí pochopit správně.

Pokud je tedy člověk v poslední den zatracen, protože se tak sám rozhodl, bude trpět kvůli tomu, co sám udělal.

Ale u těch, kdo jsou spaseni, trest a odpovědnost za jejich hříchy dopadne na luciferovu hlavu.

V knize „Velký spor věků“ se píše:

„Ti, kdo zkoumali proroctví … (p)ochopili, že oběť za hřích předobrazně představovala Ježíše Krista jako oběť a velekněz znázorňoval Pána Ježíše jako Prostředníka, ale také, že kozel — určený k vyhnání, na něhož velekněz přenesl hříchy celého lidu — symbolizoval satana, původce hříchu, na něhož budou nakonec vloženy všechny vyznané hříchy lidí. Když velekněz krví oběti za hřích očistil svatyni od hříchů, vložil hříchy na kozla. Když Ježíš Kristus svou vlastní krví na konci své služby odstraní hříchy svého lidu z nebeské svatyně, vloží je na satana, který musí nést konečný trest uložený soudem. Kozel byl vyhnán do pouště, aby se už nikdy nemohl vrátit mezi Izraelce. Satan bude navždy odstraněn z přítomnosti Boha a jeho lidu. Bude zahuben při závěrečném zničení hříchu a hříšníků.“ (GC 422,2; VDV 277.3)

Zde tedy vidíme, že satan si nebere volno, nechodí na prázdniny ani a dovolenou, protože ví, že čím více lidí svede, tím menší bude trest, který bude na něj v ten den uvalen. Má k tomu velmi sobecké důvody. Čím více lidí stáhne za sebou, tak tím menší bude jeho trest, protože tito lidé si ponesou své hříchy sami.

Neříkám, že satan bude platit za naše hříchy. Nikoliv. Ježíš Kristus za nás zaplatil smíření na kříži. On je dokonalá oběť. Ježíš krvácel na sedmi částech svého těla. Prorocky naplnil všechny předpoklady pro smíření s Bohem. Kristus vykonal všechno.

Tisíciletí je doba, která začne Kristovým návratem. Tehdy budou svatí vychváceni ze země, ze scény smrti, zkázy, zpuštění a budou kralovat s Beránkem.

Velký svůdce a jeho společníci, padlí andělé, si uvědomí, kam je dostalo jejich království hříchu.

Celé lidstvo kromě těch, kdo budou vysvobozeni Beránkovou krví, zůstane tady na zemi v ruinách. Všechno, co milovali, všechno, čemu sloužili, bude zničeno. Nic nezůstane zachováno.

Po dobu tisíc let budou mít svatí Pána Boha příležitost porozumět odpovědím na každou otázku. Každá možná pochybnost jim bude vysvětlena.

Na jedné straně tedy vidíme výsledek bezbožnosti a hříchu a na druhé odměnu po ty, kdo zůstanou naživu díky Kristu.

Je to bláznovství, když si lidé cení věci tohoto světa – peníze, bankovní účty, domy, auta, zaměstnání. To všechno bude zničeno, shoří to v ohni. Všechny tyto věci jsou jen nástroje. Ale nejsou konečnou realitou. Protože pravdou je, že tato země není náš domov. Není to naše místo určení. Jsme zde jenom poutníci.

Pokud budeme chtít lépe pochopit všechno, co se zde dělo, tak to se dozvíme během milénia.

Soud na tomto světě probíhá v různých fázích.

Lidé, kteří jsou souzeni, žili v různých dobách v historii.

Těch, kteří žili předtím, než Ježíš zemřel na kříži, se týkalo zaslíbení, že jednoho dne Ježíš přijde a bude obětován. Tak byli zachráněni všichni zbožní ve Starém Zákoně. Nemyslete si, že to byla krev kozlů nebo beránků, co je zachránilo. To všechno byly jen symboly a předobrazy.

Je to Kristova krev, která zachránila i ty, kdo zemřeli ještě předtím, než se Ježíš narodil. Pomyslete na Henocha, Mojžíše, nebo na Elijáše. Kdyby Kristus selhal ve Svém poslání, museli by zemřít stejně, jako i všichni ostatní lidé.

 V Judově listu čteme, jak se lucifer hněval, když Kristus sestoupil dolů, aby vzkřísil Mojžíše a vzal ho do nebe. Lucifer v doprovodu svých andělů řekl: „Co to děláš? To nemůžeš! On je můj!“

Ježíš však lucifera neodsoudil. Kristus nevyslovil ani žádná slova na omluvu Mojžíše. Řekl satanovi jen: „Jdi a vyřiď si to s Mým Otcem, ale Já si Svého přítele vzkřísím.“

Teď probíhá předadventní soud. Během tisíciletí proběhne soudní proces, kdy bude ukázáno, jak Bůh jednal v dějinách na planetě zemi.

Andělé a nepadlé světy byli zasvěcení do toho, co Bůh dělal, a pozorovali celý proces. Ale my nikoliv, protože jsme jen omezené lidské bytosti. Jsme maličcí a nemáme široké porozumění všeho, co se děje. Když tedy přijdeme do nebe, tak během milénia budeme mít možnost vidět a potvrdit, že Boží soud byl spravedlivý, a že Pán Bůh byl spravedlivý na všech Svých cestách.

Říká se, že když se dostaneme do nebe, budou nás čekat tři velká překvapení. První překvapení je, že tam budou někteří lidé, o kterých nás ani ve snu nenapadlo, že tam budou. Druhé překvapení je, že tam nebudou někteří lidé, o kterých jsme si mysleli, že v nebi určitě budou. Třetí překvapení je, že tam budeme my a uvidíme to.

V nebi konečně budou vyvráceny všechny pochybnosti o Božím charakteru. Boží charakter bude obhájen, Jeho nestrannost potvrzena, a bude vynesen rozsudek nad hříchem. Všechny otázky a pochyby budou rozptýleny.

Během vyšetřujícího soudu bude rozhodnuto o osudu všech obyvatel světa. A jedině nebeské bytosti, které nepadly do hříchu, tam budou vydávat svědectví.

Avšak během milénia bude jednání otevřené všem vykoupeným. To ale neznamená, že se něco na rozsudku změní. Vykoupení nezmění žádné Boží rozhodnutí, ale potvrdí je. Konečně uvidíme a porozumíme, co přesně se dělo.

Tehdy jasně pochopíme Boží soud. Všechno nám bude jasně předloženo. Veškeré nebeské záznamy budou všem volně přístupné. A na vlastní oči uvidíme, přesvědčíme se a budeme moci říct, že Pán Bůh je spravedlivý ve všech Svých rozhodnutích a ve všem, co dělá.

Postupme dále k části na středu.

**Středa – Vykonání rozsudku.**

V předchozích dnech jsme si už do určité míry probrali obsah části na středu.

V Písmu se píše o soudu a Bible jasně říká, že přijde soud. Podle toho, co jsme si už řekli, předadventní neboli vyšetřující soud, byl v Ježíšových dnech a ve dnech apoštolů ještě vzdálená budoucnost.

Při druhém příchodu Ježíše Krista, podle Božského rozhodnutí, které bylo učiněno v minulosti, už bude jasno o tom, kdo bude zanechán a kdo bude vzat.

A zásadní otázkou je, kdy se to rozhodne?

Odpověď zní: „Během předadventního vyšetřujícího soudu, který podle Daniele 8,14 nastane po uplynutí 2.300 let.“ Adventisté to chápou tak, že předadventní soud začal 22.října 1844. Toto proroctví se týká knihy Daniel 8,14 v kombinaci se Zjevením 10, kde je identifikován ostatek. To je nádherné téma a moc vám doporučuji, abyste si to dobře prostudovali.

Ale je vznášena jedna obecná a velmi známá námitka: „Proč je to tak dlouhá doba? Proč to vyžaduje tolik času?“

Přátelé, některé věci závisí jen na Pánu Bohu.

To by mohlo vypadat jako výmluva a snaha vyhnout se odpovědi. Pravdou však je, že Bible je plná podobných výroků, které jen dokazují, že nevíme. Nevíme, proč Bůh dovolil, aby se archa stavěla 120 let. To je dlouhá doba. Proč dal Noemovi tolik času, aby kázal?

Některé věci jednoduše nevíme.

Pokud jde o Ježíšův příchod a začátek milénia, víme, že tehdy nastane jiný soud. A tento soud potvrdí Boží spravedlnost a osud zatracených.

Možná se trochu opakuji, ale nechci, aby vám unikla pointa. A moc bych si přál, abyste pochopili sled událostí a druh různých soudů.

A opět. Proč to bude tisíc let? Nevíme. To je Boží tajemství.

Podle apoštola Pavla, jak je psáno v 1.Korintským 6,3, budou spasení v této době dokonce soudit anděly.

Vidíme tedy, že jsou zde věci, u kterých se nám nedostalo úplné zjevení. Musíme pamatovat, že Bible nám nezjevuje absolutně všechno. Vysvětluje nám však jasně, co je potřebné pro naše spasení.

Bible nám říká:

Dt 29,29: „Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, odhalené pak nám a našim synům až navěky, abychom plnili všechna slova tohoto zákona.“

Jsou věci, které nebyly odhalené a kterým neporozumíme na této straně věčnosti.

Na co je ale dobré milénium? To je Boží záměr. Jaké bude milénium, a jak to bude vypadat? Nevíme, Bible to nepopisuje. Říká jen, že satan a jeho andělé budou spoutáni tisíc let. Spasení však ožijí a budou kralovat s Kristem.

Bible však říká, že v nebi nebude slunce, protože Pán Bůh bude vykoupené osvěcovat.

Jak tam budou plynout roky? Bude to jako na zemi? Předpokládám, že ano, protože Bůh mluví k lidským bytostem a proč by zmínil nějaké časové období, které neznáme?

Přesto v tom všem jsou určité detaily, které nám unikají.

Mně je to sice jasné, ale nejspíš je to dáno tím, jak jsem byl od malička vychováván. Nepokouším se vůbec spekulovat o tom, co nevím a co nebylo odhaleno, protože to je nebezpečné. Spekulace jsou nebezpečné, protože pak je snadné vštípit si nějakou ideologii a vydávat ji za Boží Slovo. Dávejte si tedy pozor na spekulace.

Je mnoho dobrých otázek, které bychom si mohli položit. Ale místo toho, abychom se pozastavovali nad věcmi, které nezjistíme, bychom měli trávit čas tím, co víme, co nám Bůh zjevil.

Nakonec, poslední soud, jak se o něm píše v Bibli, se týká vykonání rozsudku.

Tehdy hřích a všechno, co se týká hříchu, bude navždy zničeno a vymazáno z historie.

Je Bůh přísný Soudce, jak mnozí věří? Nikoliv.

V listu Galatským je psáno, že Bohu se nebude nikdo posmívat:

Ga 6,7: „Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.“

Bůh není přísný v tom smyslu, že by chtěl pořád jen trestat. On respektuje svobodná rozhodnutí, která činí lidské bytosti.

Jestliže se tedy rozhodnu vysmívat se, bude to mít své následky.

Mohu se svobodně rozhodnout, že dám ruku do ohně, i když nemusím. Ale už se nemohu svobodně rozhodnout, jestli mě oheň spálí nebo ne. Máme svobodnou vůli, ale důsledky si nemůžeme vybrat.

Morální charakter Božího trůnu vyžaduje, aby hřích byl přísně potrestán. Zlo je sebezničující a Bůh jenom respektuje svobodné rozhodnutí, které učiní zatracení ohledně svého věčného osudu.

A nemohlo by to ani být jinak.

Ellen Whiteová o Boží spravedlnosti napsala:

„Boží dobrota a shovívavost, jeho trpělivost a milosrdenství, které projevoval svým věrným, mu nezabrání potrestat hříšníka, který odmítl poslechnout jeho požadavky. Člověk – přestupující svatý Boží zákon, omilostněný pouze díky velké oběti, kterou Bůh přinesl, když vydal svého Syna zemřít za hříšníky, protože jeho zákon byl neměnný – nemůže diktovat Bohu.“ (12MR 208)

Všimněte si jednání zatracených v Bibli, jejich nemorálnosti, výsměchu, pohrdání, opovrhování tím, co je svaté a čisté.

Spravedlnost vyžaduje, aby problém hříchu byl konečně vyřešen. To je poslední, závěrečné, rozhodnutí v historii znázorněné napříč celým Písmem. Například se s tím setkáváme v případě potopy anebo Sodomy a Gomory a v mnoha jiných situacích, kde Bůh musel zasáhnout.

Náš Bůh je Bohem činu. A i když Ho to zraní a způsobí Mu to bolest, bude respektovat rozhodnutí ztracených.

Podívejte se jen na 2.Petr 2,4-6:

2.Pt 2,4-6: „Neboť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili,“ – a které miloval. Bůh ty anděly miloval. Vždyť je stvořil. – „Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temných jeskyní Tartaru a vydal je, aby byli střeženi k soudu. 5 Ani starý svět neušetřil, ale zachoval jen Noeho, hlasatele spravedlnosti, jednoho z osmi, když uvedl potopu na svět bezbožných. 6 Také města Sodomu a Gomoru obrátil v popel a odsoudil k zániku a tím dal varovný příklad budoucím bezbožníkům.“

Tady vidíme, že Bůh respektoval i rozhodnutí takových lidí, kteří žili v Sodomě a Gomoře, lidí předpotopního světa, i andělů v nebesích, kteří se vzbouřili proti Němu.

Bůh respektoval jejich rozhodnutí odpojit se od zdroje života.

**Čtvrtek – Druhá smrt**

Hlavní lekcí je, že historie není ponechána náhodě. A byl bych velmi rád, abyste si to dobře zapamatovali. Dějiny země spějí ke svému závěru, ke svému vyvrcholení.

Toto je planeta, kde se narodil Boží Syn, kde žil a zemřel a z Jeho milosti bude spaseno nesčetné množství lidí, jako přímý výsledek Jeho přímluv a milosti.

Avšak na druhé straně, velký dav lidí, kterých bude jako písku v moři, bude kvůli své zatvrzelosti a vzpouře, vyhlazen ohněm a sírou.

Ve Zjevení 20,8 je psáno:

Zj 20,8: „… a bude jich jako písku v moři.“

Tento verš vypovídá o mimořádné tragédii. Jan, který napsal knihu Zjevení, to musel psát se slzami v očích a s pocitem veliké ztráty.

Hřích a hříšníci, satan a jeho padlí andělé, budou nakonec úplně a navždy zničeni v ohnivém jezeře, což je druhá smrt. A to bude skutečně úplný konec tohoto dramatu, které probíhalo po celá staletí i tisíciletí.

Naší nadějí je, že plameny, které zničí tento svět, umožní, aby na této planetě vznikl nový dokonalý domov spasených a příbytek vykoupených. A ta falešná nota v dokonalém harmonickém Božím stvoření bude konečně opravena.

Velká oklika, která trvala 6.000 let, bude nakonec ukončena.

Roy Franklin Cottrell, adventistický autor v 20.století, napsal knihu nazvanou „Úsvit nového dne“, kterou zakončil slovy: „Ta nejtemnější hodina pozemské historie předchází slavný ranní úsvit.“

A dále píše: „Přicházím dolů na písčité pláže a vím, že to je nebe. Potřásám někomu rukou a vím, že to je Ježíšova ruka. Dýchám čistý vzduch s vědomím, že to je vzduch ráje. Cítím se osvěžen a rozumím, že to je projev nesmrtelnosti. Prošel jsem ze zčeřených a rozbouřených mořských cest do klidných vod Slávy. Probouzím se a jsem v našem věčném domově.

„Chcete žít tam, kde už nebudou žádné nehody, žádné opilství, žádné nemoci, žádné neřesti, žádné pohřební průvody, kde už není zapotřebí lékařů, zdravotních sester, zubařů, nebo právníků? Tak pojďte.

„Chtěli byste být občany Království, kde už nebudou žádné monopoly, nezaměstnanost, korupce, nespravedlnost, blázince, chudoba, kriminalita, policie, soudní dvory nebo věznice? Tak pojďte.

„Seznam hříchů a zla, které na této zemi nebudou, je fascinující.

„Už tam nebudou přírodní katastrofy, společenské nepokoje, chaos, chamtivost, zrada, stávky, války, odloučení. Sláva nekonečné budoucnosti bude korunována přítomností samotného Boha.“

A tak, přátelé, kniha končí závěrečným zaslíbením Písma, které se nachází ve Zjevení 22,20:

Zj 22,20: „Ten, který o tom svědčí, praví: „Ano, přijdu brzy. “ Amen, přijď, Pane Ježíši!“

„Ano, přijď, Pane Ježíši!“

AMEN.

Doufám, že studium této Lekce bylo pro vás požehnáním.

Přeji vám krásný den a kéž vám Pán Bůh žehná.