Zj 7

Luther: Jan: ev: víra, listy: láska; Zj: naděje; před rozlomením sedmé pečeti, tedy situace hrůz 6. pečeti – přichází otázky, co se stane se spravedlivými v době soudu posledních časů;

9 Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.

Předtím (ti, co dostali pečeť) 144000 – církev na zemi, vždy podle pokolení a spočitatelná, nyní z principu kdokoliv – už ne vyvolenost, ale zásadní otevřenost všem – spása je pro každého; kontrast k menšinovosti církve ve světě – naděje velké misie na konci věků? Rahnerovi anonymní křesťané?; *ras, kmenů, národů a jazyků*: pro židy tehdy problém (dnes: všech politických a ekonomických názorů, sexuální orientace, postojů k očkování i fanoušků všech klubů…?); bílé roucho – jednotné oblečení (nejsou rozdíly): čistota (paradoxní výpověď: obstáli ve zkoušce a přece získaná z Boží milosti) a Zj 6,11 – mučedníci, kteří přišli jako první a jejichž počet má být ještě doplněn o někoho dalšího, ale (uvidíme) ne nutně mučedníka; palmové ratolesti – ne vjezd do Jeruzaléma, ale když už, tak svátky stánků (Bůh bude „stanovat“ s nimi); obecně ne mučednictví (to až sekundárně), ale vítězství (1Mak 13, 51 – Šimonovi Makkabejskému se vzdala posádka jeruzalémského hradu: *…vešel do něho s chválami a s palmovými ratolestmi za zvuku citar, cymbálů a harf, s chvalozpěvy a písněmi, protože byl potřen veliký nepřítel uprostřed Izraele*.

10 A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi."

To, co spojuje všechny do jednoty, je nebeská liturgie; bohoslužba jedinému Bohu je něco, co sjednocuje; není to fňukání, ale oslava; gramaticky složitá formulace (semitský dativ /„patří mu“/: spasení Bohu našemu – asi jako hosana Synu Davidovu); na rozdíl od starců, bytostí etc. zmiňují i Beránka, děkují, ale my ještě nevíme za co.

11 A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli před trůnem tváří k zemi, 12 klaněli se Bohu a volali: "Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!"

Scéna zůstává stejná jako ve Zj 5 (kdo je hoden rozlomit) – okolo Boha a Beránka soustředné kruhy bytosti, starci, andělé, zbytek stvoření; *Amen* na začátku – přidávají se k tomu, co už bylo řečeno? Nebo spíš „pravda“ (Ježíšovo *Amen, pravím vám*…, někdy i „*amen amen*“); sedminásobná oslava (dobrořečení, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla);

13 Jeden z těch starců na mne promluvil: "Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?"

Vybočení z děje, ale v rámci „snové vize“ přijatelné střídání bytí a nebytí v ději; vykladač v apokalypsách běžný (Da 7, 15-16: *Můj duch, můj, Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou. Přistoupil jsem k jednomu z těch, kteří tam stáli, a prosil jsem ho o hodnověrný výklad toho všeho. Řekl mi to a oznámil mi výklad té věci*.)

14 Řekl jsem: "Pane můj, ty to víš!" A on mi řekl: "To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.

*Ty to víš*: obdobné jako Ez 37,1-4 – prorok v údolí suchých kostí, Bůh se ho ptá: *"Lidský synu, mohou tyto kosti ožít?" Odpověděl jsem: "Panovníku Hospodine, ty to víš." Tu mi řekl*… Zde ne Bůh, ale někdo z Boží blízkosti, kdo má vhled do smyslu utrpení; paradoxní situace těch, kteří prošli utrpením (někteří mučedníci!) a přece vyznávají své spasení, záchranu; mučedníci: paradox vybílení v krvi – odkaz na Ex 12, kde smrt beránka (!) zachraňuje – oni zemřeli (beránek je neochránil před smrtí), ale přece jsou zachráněni; obléknutí oděvu vypraného v krvi – ne nutně mučednictví, ale třeba také odkaz na křest (Gal 3,27: *Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli*.), popř. krev Beránkova – odkaz na VP a obecně odpuštění vin obětí JK – čili všichni kající; obecně ale teprve v Kristu (ve spojitosti s jeho utrpením a smrtí) může mít utrpení a smrt nějaký smysl, což ke křtu ukazuje (Kol 3,3-4: *Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě*.);

15 Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. 16 Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, 17 neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu s očí."

Trojice blaženosti: být s Bohem, užívat si naplnění potřeb, nebát se, že o ně přijdeme; být s Bohem: bohoslužba jako naplnění smyslu lidského života; záštitou: dosl. bude nad nimi stanovat (žít spolu v jeho ochraně /puťák – stan chrání a vytváří společenství; vedoucí s dítětem ve stanu) :: negativní zkušenost „vzdáleného Boha“; Obraz ze života na poušti, citace Iz 49,9-10: …*Při cestách se budou pást a na všech holých návrších naleznou pastvu. Nebudou hladovět ani žíznit, nebude je ubíjet sálající step a sluneční žár, neboť je povede ten, jenž se nad nimi slitovává, a dovede je ke zřídlům vod*, ale povede je Beránek. Bůh ale není daleko – on stírá slzy (cit Iz 25,8: *Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře*); kontrast v. 15 a 16: v nebi stále probíhá bohoslužba, ale je to něco poklidného a útěšného, jako idylický odpočinek na pastvě

12

Až svatí půjdou v onen den,

až svatí půjdou v onen den,

já bych rád při tom byl, můj Pane,

až svatí půjdou v onen den.

Až slunce svítit přestane …

Až měsíc svítit přestane …

Až hvězdy svítit přestanou …

Až stane vše před trůnem tvým …

Nebeský band až začne hrát …

124

R: Jen ten, kdo doufá, novej den chce žít,

doufá, novou sílu mít, doufá s novou vírou jít, co dává dobrej Pán.

Kdo dneska hlavu věší od rána

a bez boje je bitva prohraná,

i novej den máš od Pána, čeká brána nebeská.

 R.:

To ráno, až mě vzbudí svítání,

svý srdce vidím, napřed uhání.

Než večer zazní klekání,

půjde branou v nebesích.

 R.:

To ráno, až se k Pánu davy pohrnou,

tu černí, bílí, velcí, malí ustrnou.

Co dní už vzdal, dneska jdou

tou bránou nebeskou.

359

R: V království Božím místa dost,

dál kdo chce vejít, vzácný host.

Místa je dost i pro hříšníky,

vstupným je smysl pro radost.

Zpívejte píseň chvály, vzdejte díky,

Pán zve nás dál, Pán zve nás dál.

1. Reptající zákoníci netají svou zlost.

Je jim k zlosti, že tu hostí divnou společnost.

Zpívejte píseň chvály, vzdejte díky,

Pán zve nás dál, Pán zve nás dál.

2. Slyšte jen, jak ven se nese jásot, zpěv a smích.

Vprostřed otec raduje se z synů ztracených.

Zpívejte píseň chvály, vzdejte díky,

Pán zve nás dál, Pán zve nás dál.

R:

3. Nalezen je, zase ožil ten, kdo zahynul.

Nachystejte roucho bílé, prostírejte stůl.

Zpívejte píseň chvály, vzdejte díky,

Pán zve nás dál, Pán zve nás dál.

Na nebi i na zemi teď stejná píseň zní:

Bude první ten, kdo přišel jako poslední.

Zpívejte píseň chvály, vzdejte díky,

Pán zve nás dál, Pán zve nás dál.

 Refrén

360

R: V nebi je trůn, v nebi je trůn,

v nebi je trůn pravdy hlavní sídlo,

v nebi je trůn, v nebi je trůn všem vladařům připomínej.

Člověče, chceš být vládcem, chceš vrýt svůj obraz dnům,

jen seď na zemi, blázne a nesedej na ten trůn.

 R.:

Neumí člověk vládnout, zpije se mocí svou

má pravdu pevně v rukou raději než nad sebou.

 R.:

Vládce co k davům mluvíš, co kdybys jednou ztich

co kdybys tak jednou poklek hlavu svou ve dlaních?

R.:

Ani král ani rada moudrých ani kněží ani lid

jen ten Beránek zbitý je hoden tu moc vzít.

 R.:

Kdo jsou ti krásní lidé v šat bílý odění

lidé co k trůnu přišli z velikého soužení.

 R.:

Já padl k jeho nohám On za ruku mě zdvih

řek já jsem služebník tvůj a tvých bratří bezmocných.

373

1. Vítězi k poctě zpívejme, velebme Jej hned zrána.

V radosti spolu slavme dnes den vzkříšeného Pána!

R: Radujme se, veselme se, chválu vzdávejme.

2. Obětí, kterou dokonal tam na oltáři kříže,

Kněz pravý Bohu nazpět dal, co držel světa kníže.

 R.:

3. Anděla zhoubce tato noc srazila v jeho pýše.

Vyvedla nás ven z poroby faraonovy říše.

R.:

4. Úzkostmi moře rudého prošli jsme v jeho síle.

Beránek zve nás k hostině, oblečme roucho bílé.

R.:

5. Proniká temnem světla svit, bázeň zahání víra.

Tvé Jméno chválí Boží lid, ó Tvůrce všehomíra!

R.: