**L 14 – „Hle, všechno tvořím nové“**

Kazatel: Mike Thompson, kazatel sboru Sacramento Central Church

Dobré ráno a požehnanou Sobotu! Vítám vás všechny, kdo jste ve sboru, i vás, kdo se díváte, ať už odkudkoliv na světě.

Pomodleme se:

„Drahý Otče v nebesích. Děkujeme Ti, že nám dáváš opět Svou svatou Sobotu, kterou můžeme prožít ve společenství s Tebou. Chválíme Tě a klaníme se Ti a děkujeme za Tvé Slovo. Otevři naše srdce a mysl, abychom porozuměli, jaká je Tvá vůle a řídili se podle ní. Děkujeme Ti ve jménu Pána Ježíše, Tvého Syna, amen.“

Dnes budeme probírat Lekci 14. Obyčejně míváme 13 Lekcí v každém čtvrtletí, ale toto je výjimečné, stejně jako i to příští, které bude mít jen 12 Lekcí.

Lekce na tento týden se nazývá „Hle, všechno tvořím nové“. A to je krásný název, protože ačkoliv Pán Bůh existuje od věčnosti, není to starý Bůh, je stále všudypřítomný, a v Jeho jednání je stále něco nového.

A právě dnes se podíváme, jak Bůh stvoří všechno nové, až bude konečně zničen veškerý hřích.

Základní verš je z knihy Zjevení 21:

ČSP – Zjevení 21,5: „Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ A řekl mi: „ Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“

V části na Sobotu odpoledne se píše:

„Tento týden budeme uvažovat o slavném zaslíbení nového nebe a nové země, včetně nebeského chrámu, Boží přítomnosti, konce smrti a slz – a nakonec i definitivního vítězství Boží lásky.“

Občas si můžeme procházet temnými dny. Čím jsme starší, tím častěji se vracíme v myšlenkách do minulosti, kdy jsme byli mladí, a prožívali jsme některé šťastné a radostné dny.

Nicméně v životě přichází i smutné dny.

Avšak navzdory tomu máme Přítele a Spasitele, který nás nikdy neopustí a bude stále s námi.

Přejděme k části na neděli.

**Neděle – Nové nebe a nová země**

Přečtěme si úvodní odstavec:

„Filozofové, kteří vycházejí z antického pohledu na svět, předpokládají, že všechno fyzické, tělesné je špatné.“ – Řekové věřili, že tělo je špatné, ale duch je čistý. A když člověk umře, duch vyjde z těla a vysvobodí se. A někteří lidé věří dokonce i dnes této starověké řecké filozofii.

„Proto odmítají představu reálného budoucího „nebe“ nebo obnovené země se skutečnými lidmi. Vycházejí z přesvědčení, že má-li být něco dobrého a dokonalého, musí to být jen a jen duchovní, nehmotné, bez poskvrny, která je charakteristická pro všechno tělesné.“

Na nové zemi však už nebude žádné poskvrny, o to se Pán Bůh postará. Tito lidé si však myslí, že nový Jeruzalém bude duchovní místo.

„Tvrdí, že pokud je něco materiálního, nemůže to být duchovní; a je-li něco duchovního, nemůže to být materiální. Bible však mluví o nebi i o obnovené zemi velmi konkrétně, ale bez omezení daných přítomností hříchu.“ – Chvála Bohu za to!

A za tímto odstavcem je otázka:

„Jaké je hlavní poselství níže uvedených veršů?“

Podívejme se do Izajáše 66, co se zde říká o novém nebi a o nové zemi a jaké to tam bude, nikoliv však podle řecké filozofie, ale podle toho, co řekl Pán Bůh:

Iz 66,22.23: „Neboť tak jako přede mnou zůstávají nová nebesa a nová země, které dělám, je Hospodinův výrok, tak bude zůstávat vaše potomstvo a vaše jméno. 23 A novoluní co novoluní, sobotu co sobotu bude přicházet veškeré tělo, aby se sklánělo přede mnou, praví Hospodin.“

Už ve Starém Zákoně se tedy mluví o novém nebi a o nové zemi.

Přečtěme si ještě z kapitoly Izajáš 65:

Iz 65,17-25: „Neboť hle, tvořím nová nebesa a novou zemi; dřívější věci nebudou připomínány, ani nepřijdou na mysl. 18 Jen se veselte a jásejte až navěky nad tím, co tvořím, neboť hle, tvořím Jeruzalém plný plesání a jeho lid samé veselí.“ – Bůh tedy stvoří nejenom nové nebe a novou zemi, ale i nový Jeruzalém, nové hlavní město.

A dále říká: „19 Budu jásat nad Jeruzalémem a veselit se ze svého lidu. Nebude už v něm slyšet zvuk pláče ani zvuk úpěnlivého křiku.“ – A pak verše 21 a 22: – „21 Vystavějí domy a budou v nich bydlet, vysadí vinice a budou jíst jejich ovoce. 22 Nebudou stavět, aby bydlel jiný, nebudou vysazovat, aby jedl jiný. Vždyť dny mého lidu budou jako dny stromu, a moji vyvolení sami spotřebují, co svýma rukama vytvoří.“ – To je duální kontext. Bůh mluví o novém nebi a o nové zemi, kde Jeho lid bude pěstovat a stavět a nikdo jim nic neukradne.

Když to však Bůh říkal skrze Izajáše, tak určité části poselství se týkaly starověkého Izraele. Kdyby Izraelci Pána Boha poslechli, mohli by stavět a pěstovat, a nikdo by nepřišel, aby jim to vzal a odvedl je do vyhnanství.

Kvůli neposlušnosti Izraelců však nejdříve přišli Asyřané a odvedli 10 kmenů severního království a později Nebúkadnesar dobyl jižní království.

Nic z toho se nemuselo stát a Jeruzalém by byl klenotem světa, kdyby byl Boží lid věrný. Dnes už se nedozvíme, jaké by to bylo, ale mohlo to být.

Zaslíbení nového nebe a nové země platilo pro Boží lid, a platí i pro nás dnes. Avšak co se týče duchovního Jeruzaléma, který se měl stát radostí země, tak to se teď týká církve, která se skládá z křesťanů ze Židů a z křesťanů z pohanů.

Bůh tedy oslaví Svou církev tak, jak by byl oslavil starý Jeruzalém. Jeho církev se nenachází už na území Izraele, na blízkém Východě, ale je na celém světě. Bůh oslaví Svou církev tak, že ji naplní Svým Duchem.

Svět se bude dívat a uvidí, že církev je skutečně Boží lid. Bůh bude žehnat Svůj lid nejen zde na zemi, ale o to víc na nebeské úrovni, až opustíme tuto planetu a po tisíci letech se vrátíme na novou zem.

Pak Bůh stvoří všechno nové a uvidíme nádheru Edenu. Uvidíme naplnění zaslíbení, které Bůh dal Abrahamovi, že se stane otcem velkého národa. A Abraham vyhlížel hlavní město království, které mu Bůh zaslíbil. V listu Židům 11,10 čteme, že Abraham „Očekával totiž město mající základy, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh.“ Abraham viděl předobraz, ale my uvidíme jeho naplnění.

Bylo to ze semene Abrahama, odkud přišel Ježíš. A právě v Něm budou tato zaslíbení naplněna. Ježíšova krev ratifikovala novozákonní zaslíbení dané Božímu lidu.

Kristus pro nás položil Svůj život a Bůh vykoupil Své dědictví. Jako Syn člověka, a jako Syn Abrahama, byl jedním z nás, a my jsme Jeho bratři a sestry, a budeme Jeho spoludědicové.

Na konci v části na neděli je citát z knihy „Velké drama věků“, kde se píše:

„Bible označuje dědictví spasených slovem ‚vlast‘ (Žd 11,14–16). Nebeský Pastýř tam zavede své věrné k pramenům živých vod. Strom života bude každý měsíc dávat své ovoce a listí stromu bude sloužit pro zdraví národů. Budou tam věčně proudící toky, průzračné jako křišťál, a stromy rostoucí na jejich březích budou na cesty připravené pro vykoupený lid vrhat blahodárný stín. Rozsáhlé nížiny tam budou stoupat ke krásným pahorkům a malebná horstva se budou skvět ve svém majestátu. V pokojných rovinách, při živých tocích najde Boží lid, který byl na světě tak dlouho poutníkem a cizincem, svůj domov.“ (GC 675; VDV 435)

Ó ano! Nové nebe a nová země bude dalece přesahovat naši bujnou představivost. Zatím vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, ale když uvidíme, jak to vypadá ve skutečnosti, zůstaneme v úžasu po celou věčnost.

**Pondělí – V Božím Chrámu**

Na začátku se píše:

„Někteří lidé mluví o nebi jako o Boží svatyni. Zjevení však hovoří o konkrétní svatyni (chrámu) v novém Jeruzalémě, kde se nachází Boží trůn a „skleněné moře jakoby z křišťálu“ (Zj 4,2–6; [B21]; 7,9–15; 15,5–8). Právě tam budou navždy uctívat Boha svatí ze všech ras, kmenů, národů a jazyků (Zj 7,9–17)“. – Bude tam Bůh Otec, Syn, všichni andělé a kolem veliký zástup lidí, kteří byli vykoupeni ze země. A my budeme mezi nimi.

Pokud jste se odevzdali Ježíši a On je Pánem vašeho života, tak tam budete. On se totiž zavázal, že vás zachrání, pokud Ho přijmete, jako svého Spasitele.

Povšimněte si, co je psáno ve Zjevení 21,3. Má Pán Bůh chrám v nebi? Ano, má.

Zj 21,3: „A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl: „Hle, Boží stánek (stánek a chrám jsou zaměnitelné výrazy) Boží stánek s lidmi; bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem.“

Ale pak ve verši 22 Jan mluvil o novém Jeruzalému a napsal:

Zj 21,22: „Avšak svatyni jsem v něm neviděl, neboť jeho svatyní je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek.“

Ve verši 3 tedy mluvil o Božím stánku, což je chrám. Ale pak říká: „Neviděl jsem tam chrám.“ – Za chvíli uvidíme, co se tady děje.

Přečtěme si ze Zjevení 7,9-15:

Zj 7,9-15: „Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni v bílá roucha, palmové ratolesti v rukou, 10 a volají velikým hlasem: „Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.“ 11 A všichni andělé stáli kolem trůnu,…“ – přejděme, ale dál k verši 15 a pamatujte, že ve Zjevení 21,22 Jan řekl: „Neviděl jsem tam chrám.“ – „15 Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho svatyni (chrámu) dnem i nocí; ….“ – Tady musíme pamatovat, že Bůh měl vždycky Svou trůnní síň, kde Ho andělé a bytosti z nepadlých světů uctívali a klaněli se Mu.

Ale když se objevil hřích, chrámu neboli svatyni, byla přidána další funkce. Stal se místem, které hrálo významnou roli z hlediska spasení.

Od Adama po celou dobu Starého Zákona, se lidé v chrámu modlili a přinášeli své oběti, které byly všechny předobrazem Ježíše.

Patriarchové a starozákonní kněží byli zase předobrazem Krista v přímluvné službě.

Bůh přijímal tyto oběti a přímluvné modlitby kněží. Ne, že by „krev býků a kozlů odstraňovala hříchy.“ (Žd 10,4), ale když věřili tomu, co obětní zvířata představují, Bůh to přijal, a hříchy byly odstraněny. Když kněží složili svou důvěru v to, co jejich funkce představovala, Bůh jejich přímluvy přijal.

Avšak po ukřižování, když byl Ježíš vzkříšen a vystoupil do nebe, vstoupil do nebeské svatyně, aby konal toto dílo, které představovaly všechny starozákonní předobrazy. Kristus je jejich naplněním.

A tak tato další funkce chrámu pokračovala s Ježíšem, který slouží před Božím trůnem a předkládá zásluhy Své prolité krve ve prospěch hříšných lidi na zemi. Tito lidé k Němu vzhlížejí ve víře, jako ke svému obětnímu Beránku, který zemřel na kříži, a také jako ke svému Veleknězi, který přináší Svou krev před slitovnici v nebesích.

To, co je zde myšleno, je, že když Boží lid přijde do nebe, tak Ježíšovy přímluvy v chrámu už nebudou zapotřebí. Ve Zjevení vidíme výsledek Jeho přímluv v tom, že Jeho lid už bude v nebi.

O něco níže je v Lekci citát z knihy o Svatyni od Richarda Davidsona:

„Když problém s hříchem skončí, nebeská svatyně se opět vrátí ke své původní funkci. Ve Zj 21,22“ – Což jsme si přečetli. – „Jan uvádí, že již ve městě neviděl chrám, neboť jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. Znamená to snad, že už nebude existovat dům Hospodinův, kam by jeho stvoření mohlo přijít a mít s ním zvláštní společenství? V žádném případě!“ – Chrám tam stále bude.

A samozřejmě zaměřením chrámu je, že se v něm uctívá Bůh a Beránek za všechno, co udělal a dělá. Avšak v kontextu lidstva i za to, že nás vykoupil.

Ve Zjevení 7,10 je psáno:

Zj 7,10: „a volají velikým hlasem: „Záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu, a Beránkovi.“

Dokážete si představit, jaké velkolepé hymny chvály budou znít, když budeme stát na skleněném moři? Když vykoupení ze všech věků, ze všech národů a ras se shromáždí, jako jedna velká rodina?

Tam nás už nebude nic rozdělovat, jako tady na zemi, kde se ďábel pokouší štvát lidi proti sobě.

Tam všichni uznáme, že jsme jedna rodina v Ježíši Kristu. To je skutečně nádherná vyhlídka do budoucnosti.

Ve Zjevení 7,14 jsou ti, o kterých je psáno, že přišli z velkého soužení. Jan řekl andělu, který ho provázel:

Zj 7,14: „Můj pane, ty to víš.“ A on mi řekl: To jsou ti, kteří přicházejí z velikého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově. 15 Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho svatyni dnem i nocí;“

To jsou tedy ti, kdo přišli z velkého soužení. Křesťané byli v každé době pronásledováni a vystaveni utrpení. I dnes je v některých zemích mnoho mučedníků.

My to máme u nás velmi snadné. Ale, moji milí, buďte si jisti, že i my budeme vyzkoušeni. Když tato zkouška přijde, ukáže se, kdo je upřímný a věrný nebo kdo se schová do jeskyní a zapře Ježíše z nejrůznějších důvodů – politických, pracovních, či jiných.

Věrní Boží následovníci, Jeho poslední generace, církev ostatku, kteří budou přeneseni a nespatří smrt, projdou dobou soužení, jaké nikdy nebylo.

Zj 7,14: „…To jsou ti, kteří přicházejí z velikého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově.“ – Už se sice těšíme, až se dostaneme do nebe, ale doba soužení musí přijít během našeho života na zemi. „V té hrozné době, kdy se již Pán Ježíš nebude za hříšníky přimlouvat, budou svatí žít před tváří svatého Boha bez Přímluvce. Každý případ bude již natrvalo rozhodnut, všechny vzácné klenoty sečteny. Pán Ježíš se ještě na určitou chvíli zdrží v předsíni nebeské svatyně a hříchy, které byly vyznány ještě za Jeho pobytu ve svatyni svatých, byly vloženy na původce hříchu - satana - který za ně musí nést trest.“ (EGW „Dějiny vykoupení“)

Když pak přijdeme do nebe, budeme za to děkovat a vzdávat chválu Pánu Ježíši. Tehdy poznáme, že ačkoliv to pro nás bylo velice těžké, tak to bylo jen lehké soužení, které „nám totiž působí nesmírně veliké břímě věčné slávy, 18 když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné; neboť viditelné věci jsou dočasné, neviditelné však věčné.“ (2.Kor 4,17.18)

Na konci části na pondělí je položena otázka:

„Co pro nás znamená, že Bůh bude naším Bohem a my budeme jeho lidem? Jak teď prožíváš tuto úžasnou skutečnost?“

Tuto úžasnou pravdu, že Bůh je naším Bohem a my jsme jeho lid, prožíváme tak, že vydáváme svědectví. Stáváme se naplněním lidí ve Zjevení 14,12: „…kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.“

Celé nebe se bude dívat a pozná, že „Toto je Boží lid, protože zachovává Boží přikázání a mají viru Ježíšovu.“

A dokonce i jiní lidé ve světě to poznají a budou nás nenávidět. Poznají, že jsme naplněním Boží církve ostatku ze Zjevení 14,12.

**Úterý – V Boží přítomnosti**

O Boží přítomnosti bychom měli přemýšlet každý den. A měli bychom rozjímat, jaké to je být v Boží přítomnosti. Ztište se a jenom zašeptejte: „Milý Pane Bože, promlouvej ke mně a pomoz mi lépe porozumět, jaké to je v Tvé přítomnosti. Pomoc mi více ocenit, že v Tvé přítomnosti jsem už teď.“

To má posvěcující, uklidňující a vážný vliv na mysl a na srdce. To jsou svatá témata a Bůh chce, abychom o nich uvažovali. Protože jsou součástí toho, jak se nám zjevuje.

Když o těchto věcech rozjímáme, spatřujeme Jeho svatost, Jeho charakter, a Jeho soucitnou lásku k nám.

Přečtěme si první odstavec:

„Bible říká, že Bůh „přebývá v nepřístupném světle“ – a tak tomu skutečně je.

V 1.Timoteovi 6,16 je psáno: „On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Jemu buď čest a věčná moc. Amen.“

A u Jana 1,18 čteme:

J 1,18: „Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl.“

„Znamená to, že ani svatí v nebi nikdy neuvidí Boha Otce? Vůbec ne. Je zřejmé, že nemožnost vidět Boha se vztahuje na lidské bytosti po pádu do hříchu.“

My, v tomto hříšném světě, se nemůžeme podívat Bohu do tváře, ale jednoho dne Ho uvidíme takového, jaký je.

„V Písmu je totiž několik náznaků, že svatí ho skutečně v nebi uvidí.“

Přečtěme si otázku, která je zde položena, a pak se podíváme na několik veršů.

„Co říkají následující verše o výsadě vidět Boha?“

Ježíš v kázání na hoře řekl:

Mt 5,8: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.“ – Tento verš všichni dobře známe. Přečtěme si ale z 1.Jan 3:

1.J 3,2.3: „Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě se neukázalo, co budeme.“ – Když se díváme na sebe teď, tak na sobě nevidíme nic zvláštního a chvályhodného. Ale Jan říká: – „Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je.“ – Uvidíme Ho v celé Jeho slávě a nádheře. – „3 A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se, tak jako on je čistý.“

Pokud máme tuto naději, a to je reálná naděje, tak se naplní, pokud odevzdáme své srdce Kristu. Tedy tato slavná naděje, že Ho uvidíme v Jeho slávě, a že uvidíme Jeho tvář, by nás měla vést, že se budeme očišťovat, abychom byli čistí tak, jako On je čistý.

My sami se však nemůžeme očistit, ale můžeme otevřít své srdce a pozvat Ho dovnitř a říct:

„Pane, udělej se mnou všechno, co je zapotřebí. Nezáleží, kolikrát mě budeš muset dát do pece, ale prosím Tě, udělej to. Vím, že na mě nedopustíš víc, než bych dokázal snést.“

Musíme Bohu dovolit, aby nás očistil. A to se musí stát už teď.

Ve Zjevení 22,3.4 je psáno: „Nic prokletého již nebude.“ – na nové zemi a v novém Jeruzalémě – „Nic prokletého již nebude. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho otroci mu budou sloužit 4 a budou vidět jeho tvář a na jejich čelech bude jeho jméno.“

Když Jan viděl poprvé Ježíše ve vidění ve Zjevení 1, řekl, že Ježíš měl „oči jako plamen ohně;“ (Zj 1,14)

Bůh má tedy oči, jak plamen ohně, tvář jako blesk a hlas, jako hrom. Je hrozný ve Své slávě a majestátu. Kdyby se nám teď zjevil, tak bychom byli zničeni. A tak ve Své milosti se skrývá.

Když však budeme všichni proměněni Jeho milostí, a když budeme oslaveni, budeme schopni podívat se do Boží tváře.

V knize „Velké drama věků“ se píše:

„Boží lid bude obdařen výsadou osobně se stýkat s Otcem a Synem. ‚Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance‘“ (1K 13,12). Zde na zemi vidíme podobu Boha jen jakoby v zrcadle – v přírodě a v Božím jednání s lidmi. Potom ho však uvidíme tváří v tvář, nebude tomu bránit žádný závoj. Budeme přebývat v jeho svaté přítomnosti a hledět na jeho nádhernou tvář.“ (GC 676.677; VDV 436)“

Věřím, že když se podíváme poprvé do tváře Pánu Bohu a do tváře Ježíše, tak to pro nás nebude cizí tvář, i když jsme Ho nikdy předtím neviděli.

Jsem si jistý, že řekneme: „Pane, neviděl jsem sice nikdy Tvou tvář, ale když ji teď vidím, poznávám ji.“

Představte si, jaké to bude dívat se Pánu Bohu do očí a dívat se do očí Ježíšovi. Tyto oči si nás přečtou jako otevřenou knihu.

Při vzkříšení na konci milénia, když všichni bezbožní budou stát venku před hradbami nového Jeruzaléma, jak je psáno ve Zjevení 20, Ježíš se na ně podívá a – teď použiju vlastní slova – a oni budou vědět, že o nich ví úplně všechno, zná každou jejich myšlenku, každou pohnutku. Bude to pro ně hrozná zkušenost.

Přestože to v tomto světě bylo nesmírně těžké, a vy jste se rozhodli pro Pána Boha bez ohledu na to, jak moc to bolelo, tak teď víte, že Bůh vidí úplně všechno, co se děje v našem nitru. Budeme stát v Boží přítomnosti a v Jeho očích bude radostný výraz. Protože On bude vědět, že v našem srdci není nic jiného, než čistota, svatost a láska, která je i v Jeho srdci.

**Středa – Už žádná smrt a slzy**

„Teorie o nesmrtelné duši, věčně trpící v hořícím pekle, je v rozporu s biblickým učením, že v novém nebi a na nové zemi už nebude „ani žalu ani nářku ani bolesti“ (Zj 21,4). Pokud by byla pravdivá teorie o věčném hořícím pekle, pak by „druhá smrt“ nevykořenila z vesmíru hřích a hříšníky, ale pouze by je uzavřela do věčného pekla smutku a bolesti.“ – To by bylo opravdu hrozné. – „A co víc, v tomto případě by vesmír nikdy nebyl zcela obnoven do své původní dokonalosti. Ale chvála Pánu, že Bible podává úplně jiný obraz!“

A je zde otázka: „Jakou útěchu a naději nám mohou přinést tyto verše uprostřed zkoušek a utrpení, které prožíváme?“

Přečtěme si z Izajáše 25:

Izajáš v kapitole 25,8 řekl, že Bůh „Navždy pohltí smrt a Panovník Hospodin setře slzy z každé tváře; potupu svého lidu odstraní na celé zemi, neboť Hospodin promluvil.“

Bůh setře všechny slzy z každé tváře.

Jsou mezi námi lidé, kteří mají, nebo měli malé děti, a ví, jaké to je, když jim utírají slzičky a nosánek. Něco takového s námi bude dělat Pán Bůh, a bude to už velmi brzo a pak už nikdy nebudeme plakat.

Myslím však, že až se dostaneme do nebe, tak budu velmi plakat, ale dojetím. Avšak takové slzy, jsou slzy radosti.

Přejděme teď do knihy Zjevení 7, kde je psáno:

Zj 7,16.17: „Již nebudou hladovět ani žíznit, neublíží jim slunce ani jiný žár, 17 neboť Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.“

A ve Zjevení 21 je psáno o novém nebi a nové zemi:

Zj 21,4: „A Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly.“ – Díky Bohu!

Svět je dnes jako jeden velký hřbitov a vzdálil se velice od toho, co s ním Pán Bůh zamýšlel. Chvála Bohu, že jednoho dne zničí veškerý hřích. Kéž by ten den už brzy přišel!

Život umí být velmi krutý. Smrt nám bere lidi, kteří jsou nám drazí. Jsou to jen tři týdny, co jsme byli s manželkou na třech pohřbech. Zemřeli milí lidé, a teď spí. Ale člověk vidí jejich děti nebo rodiče a jiné příbuzné a blízké, kteří hořce pláčou. Je to velice smutný svět.

Avšak navzdory smutku, smrti a utrpení máme naději, že se s našimi zesnulými znovu uvidíme. Pokud však lidé nevěří v Boha, je to pro ně mnohem těžší a jejich slzy musí být mnohem více hořké.

Přesto však Pán Bůh naše slzy vysuší a chce vysušit i jejich slzy. A naší prací je, že jim musíme říct o Bohu, kterému na nich záleží a má starost i o ně.

Přichází den, kdy „smrti již nebude, ani žalu ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly.“

Naši milovaní, kteří zemřeli v Kristu, nám budou vráceni. A u Izajáše 65,17 je psáno:

Iz 65,17: „dřívější věci nebudou připomínány, ani nepřijdou na mysl.“ – Jen si to představte!

Je tady ale jedna zajímavá poznámka:

„To neznamená, že nám v nebi nebude sloužit paměť, ale spíše to, že ani bolestná minulost nepoznamená naši trvalou radost.“

Některé věci si budeme stále pamatovat, a především jedna věc, kterou nikdy nezapomeneme je to, o čem se píše v části na pátek v citátu z knihy „Velké drama věků“. Kontext je ten, že když budou v nebi, a podívají se zpět, jak je Bůh spasil …:

„Po celou věčnost budou vykoupení přemýšlet a zpívat o Kristově kříži. V oslaveném Kristu budou vidět Krista ukřižovaného.“ – A chci zdůraznit zejména toto: – „**Nikdy nezapomenou, že Pán, který svou mocí stvořil a udržuje nesčíslné světy v nekonečném vesmíru, milovaný Boží Syn, Vládce nebes, kterého radostně uctívají cherubíni a serafíni, se ponížil, aby pozvedl člověka padlého do hříchu. Nezapomenou, že snášel trest a hanbu za hřích, ani to, že před ním Otec skryl svou tvář, až mu bída ztraceného světa zlomila srdce a ukončila jeho utrpení na golgotském kříži. Skutečnost, že Stvořitel všech světů a Soudce všech stvořených bytostí odložil svou slávu a z lásky k člověku se ponížil, bude ve vesmíru trvale vzbuzovat obdiv a úctu.**“ (GC 651; VDV 419)

To je prostě úžasné. To je pasáž, kterou si často čtu.

**Čtvrtek – „Na čelech ponesou Jeho jméno“**

Přečteme si ze Zjevení 22,3-5, kde je psáno:

Zj 22,3-5: „Nic prokletého již nebude. V tom městě bude Boží a Beránkův trůn a jeho otroci mu budou sloužit 4 a budou vidět jeho tvář a na jejich čelech bude jeho jméno. 5 Noci již nebude ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je bude osvěcovat a budou kralovat na věky věků.“

V Lekci se píše:

„Po vzpouře Lucifera a pádu Adama a Evy mohl Bůh tyto dva hříšníky zničit. Přesto Bůh jako výraz bezpodmínečné lásky ke svému stvoření vytvořil milosrdný plán na záchranu všech, kteří přijmou jeho nabídku. Tento „plán spasení“ existoval již před stvořením světa (Ef 1,3.4; 2Tm 1,9; Tt 1,2; Zj 13,8). Poprvé ho Hospodin představil lidstvu v Edenu, hned po pádu.“ – …kdy Bůh dal první zaslíbení Spasitele v Genesis 3,15, kde je psáno, že had rozdrtí patu semene ženy, ale On rozdrtí hlavu hada. To však nebylo něco, co si Pán Bůh vymyslel v tu chvíli. Nikoliv. Mluvil o plánu, který byl vytvořený pro případ, že by lidstvo – tento jedinečný druh stvoření – klopýtlo a padlo kvůli pokušení satana.

Plán spasení nebyla nějaká dodatečná myšlenka. Bůh nikdy nepřikázal, aby existoval hřích, ale připravil opatření, protože předvídal jeho výskyt. Udělal plán, jak řešit tento naléhavý případ, a tím bylo, že přijde Ježíš a stane se naším ručitelem.

V listu Efezským 1,4 je psáno:

Ef 1,4: „On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce,“

Pak v 2.Timoteovi 1,9 čteme:

2.Tm 1,9: „on nás zachránil a povolal svatým povoláním ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy“.

U Tita zase stojí:

Tt 1,2: „na základě naděje věčného života, jejž před věčnými časy zaslíbil Bůh, který nemůže lhát“

A samozřejmě ve Zjevení 13,8 se mluví o Ježíši jako o Beránku zabitém od založení světa.

A tak se o tomto plánu v Lekci píše:

„Poprvé ho Hospodin představil lidstvu v Edenu, hned po pádu. Později ho připomínala služba v pozemské svatyni (Ex 25), která poukazovala na to, co se má udát v budoucnosti. A nakonec se tento plán naplno projevil v životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista (viz Ř 5).“ – Oběti byly předobrazy Božího Beránka, který měl přijít, a kněží byli předobrazem Velekněze, který přijde a zemře za nás na zemi, vystoupí na nebesa a tam v Boží přítomnosti v nebeské svatyni bude předkládat Svou krev – nikoliv krev býků a kozlů, ale Svou vlastní krev, kterou za nás prolil.

Ježíšův život, smrt, vzkříšení a přímluvy, to všechno bylo znázorněno už ve Starém Zákoně.

V jádru toho všeho se jedná o naše spasení a o náš věčný život. A pointou je, že spasení je dar, nemůžeme si ho nijak zasloužit.

Například já zachovávám Sobotu, protože uznávám, že Ježíš je můj Stvořitel a miluji Ho. Je to pro mě radost světit tento den, ale nezachovávám ho proto, abych si dělal zásluhy.

Ale i kdybych Sobotu zachovával dokonale, nebude to stačit k usmíření ani toho nejnepatrnějšího z mých hříchů.

Chci zachovávat Sobotu, protože Ježíše miluji a On tento den zachovával, jak se píše např. u Lukáše 4. Chci tento den světit, protože poté, co Ježíš zemřel za mě v pátek na kříži, odpočíval v Sobotu v hrobce. Chci tento den zachovávat jako připomínku toho, co pro mě udělal. Nicméně to mě nespasí. Jsem spasen jedině vírou v Ježíše Krista, nikoli ze skutků zákona. Avšak skutky zákona ukazují, na čí straně stojím.

Když se podíváme do Jakuba 2, tak tam se mluví o víře a o skutcích:

Jk 2,17.18: „Tak i víra: nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá. 18 Někdo však řekne: ‚Ty máš víru a já mám skutky.‘ Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích.“

Moje skutky mě nespasí, ale jsou důkazem, že jsem spasen vírou v Ježíše Krista, který za mě obětoval Svůj život. On nám dává milost a sílu, být Mu věrní ve všem našem počínání.

V části na čtvrtek se v posledním odstavci píše:

„Když jsme přijali Ježíše, odevzdali jsme se mu a vírou přijali jeho zaslíbení, včetně těch, že nový život je v něm, a pokud se zcela spoléháme na jeho zásluhy a na nic jiného, pak můžeme mít jistotu spasení.“

Na závěr bych vám ještě rád přečetl druhý citát v části na pátek.

„Velký spor mezi dobrem a zlem skončil. Není už hříchu ani hříšníků. Celý vesmír je čistý. V celém nezměrném stvoření vládne soulad a štěstí. Od Boha, který všechno stvořil, proudí život, světlo a štěstí do všech stran nekonečného prostoru. Od nejmenšího atomu až po největší vesmírná tělesa, všechno živé i neživé, v nezkalené kráse a dokonalé radosti hlásá, že Bůh je láska.“ {GC 678.3; VDV 436.4}

AMEN.

Jsem rád, že jste se k nám dnes mohli připojit při studiu Sobotní školy. Těšíme se, že se uvidíme příští týden. Kéž vám Pán Bůh žehná.