**Osud Jidáše**

Jidáš při poslední večeři nedokázal zvednout oči k Pánu a Mistrovi, a ani to nechtěl. Naopak hledal příležitost, aby Večeřadlo opustil. To Ježíše hluboce zasáhlo. Při pohledu na tohoto ztraceného syna se mu draly slzy do očí, věděl, že by pro Jidáše bylo lepší, kdyby se byl nenarodil. Ježíš jako ve filmu jasnovidně vnímal, co se stane: jak se Jidáš kvůli svému ohavnému činu kaje a přitom stojí s provazem před stromem, na němž se později oběsil. Vedle něho stál Satan, aby vzal duši svedeného s sebou do své říše. Při tomto obrazu se Mistr zachvěl a otřásl, neboť věděl, že toto se za pár hodin stane skutečností.

Navážu na situaci, kdy Ježíš zvolal: „Dokonáno jest! Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha!" Po těchto slovech se přetrhla stříbrná šňůra a Kristus se stal svobodnou duchovní bytostí. Ve stejném okamžiku opět obdržel svou královskou sílu a moc a získal své plné duchovní vědomí. Stal se tím, za něhož byl kdysi pomazán - králem celého duchovního světa, lidstva, všeho stvoření. Nyní si byl svého úkolu plně vědom.

Jako Ježíš musel na Zemi ve hmotném těle stále odrážet útoky svého protivníka a často v slzách volal Otce o pomoc, aby ho ochránil před odpadnutím. Ale zvítězil nad mocnostmi temna. To bylo jeho první vítězství a předpoklad toho, aby mohl splnit i druhou část svého úkolu. Zástupy andělů ho povzbudily a Michael, Gabriel a Rafael mu dělali doprovod. Byli zde, neboť o něj pečovali už během jeho pozemské inkarnace jako Ježíše z Nazaretu.

-              Kristus nyní pronikl dolů do takzvaného předpeklí, předstupně temných sfér. Do něho Satan neměl přístup, protože se zde nacházeli všichni starozákonní spravedliví, tedy duchovní bytosti, které žily jako lidé na Zemi a byly věrné Bohu. Nikdo z nich se totiž nemohl vrátit domů. Lucifer je totiž jedním z prvotních stvoření, která byla vybavena zvláštní mocí a schopnostmi. A **Bůh tuto moc jim ponechal až dodnes, protože by jednal proti vlastnímu zákonu spravedlnosti. A tak Lucifer, zde nazývaný Satan nedovolil nikomu opustit sféru, kterou ovládal.**S Kristovým příchodem zde zavládla převeliká radost. Vždy zachránil tyto bytosti, uvolnil je a mohly tedy s ním odejít.

-              Když se pak Kristus chystal proniknout do tzv. oblastí pekla, objevila se opět překážka: Obrovité říše byly zase uzamčeny! Tu u bran zvolal Kristus: „Zatrubte!" A bylo otevřeno. Proti Kristu a jeho zástupům se postavil ohromný počet duchovních bytostí, ale byly ve velmi krátké době poučeny o tom, kdo má moc. Mnozí přeběhli a od té doby bojovali na Kristově straně. Ostatní, kteří druhé trápili a zotročovali, se uchýlili do nejtemnějších satanských sfér.

Kristus, Michael, Gabriel a Rafael se nyní chystali k velkému rozhodujícímu boji. Vibrace temných sfér přešly z tmavě červené až černé na černočernou, pouze světlo Krista a jeho průvodců tyto sféry osvětlovalo.

-              Další mohutná brána, tentokrát Satanovy pevnosti byla zamčena. Neexistovalo žádné ven! Kristus obrovskou bránu svou silou a silou archandělů otevřel. A andělé nebes na Kristův příkaz porazili zástupy satanských bytostí. Kristus jim řekl: „Skončete marný boj! Přejděte dobrovolně na mou stranu!" Ale ony se naopak vrhly do lítého boje: na jedné straně na jakési výšině chráněné mnoha neproniknutelnými valy bývalá nebeská knížata, na straně druhé andělé nebes.

Tu poznal Satan, že je na řadě on: prvorozený ve stvoření se postaví proti němu, stvořenému jako druhý. Ale pevně držel v rukou fant. Byl jím Jidáš.

Ježíš kdysi řekl svému Otci: „Otče, vrátím ti všechny, jen tohoto ne! Nyní to však jako Kristus považoval za svůj úkol - osvobodit i tohoto zrádce, neboť nyní věděl, že Satan ho chtěl s sebou jako zástavu. A tehdy Jidášovi řekl: „Uvolni se od Satana, jestli ovšem chceš! Já ti vše odpustil! Pojď ke mně!" Jidáše, sice velmi vyděšeného a nedůvěřivého, zasáhla Mistrova láska. Chtěl se uvolnit, toužil být svobodný. Satan ho nechal jít, protože si pomyslel: „Možná pak se mnou nebude Kristus bojovat!" Domníval se totiž, že Kristus do říše temna přišel právě kvůli této zástavě.

Kristus předal Jidáše skupině andělů s pověřením: „Doveďte ho do očistné sféry!" Odpustil mu z celého srdce, ale spravedlnosti svého Otce ho nezbavil, protože zákony Otce nemohl ignorovat. Proto musel Jidáš do očistné sféry a musí tam ještě dnes ledacos ve své duši čistit.

Nyní nastal boj Krista se Satanem. Proti bývalým nebeským knížatům, která odešla společně se Satanem, bojovali na straně Krista Michael, Gabriel a Rafael. A vítězství na sebe nenechalo dlouho čekat, neboť síle a moci Boží je vše podrobeno. Kristus vzal do ruky listinu, kterou Otec vystavil do doby, než dojde k rozhodujícímu boji. Změnil ji tak, jak on jako vítěz chtěl: Každý, kdo se chce dostat z říše temna do říše světla, musí mít do Boží říše volnou cestu a přístup k branám, které dělí říše tmy od říší světla.

Nyní záleží na nás, zda využijeme Kristem uvolněnou cestu k návratu domů do říše světla, lásky a věčné radosti.