1. **Истинското светилище.**
   * Изучавайки Библията, адвентистите след разочарованието от 1844 г. откриха, че има две светилища: (1) земно светилище, образ и сянка на истинското (Евреи 8:5); и (2) небесно светилище, издигнато от самия Бог (Евреи 8:2).
   * Първото светилище и храмовете, които го последваха до 70 г. сл. Хр., бяха построени по модела, който Бог показа на Моисей (Изх. 25:40). В тях е представен истинският Агнец и Първосвещеник: Исус (Йоан 1:36; Евреи 4:14).
2. **Пречистването.**
   * Въпреки че на израилтяните беше простено чрез представянето на техните жертви, тяхната вина беше „прехвърлена“ към светилището. Затова се наложи пречистването му. Това се случи в деня на умилостивението, известен дори и днес сред евреите като ден на съда.
   * Ако някой не скърби през този ден, покайвайки се за греховете си, той е бил „отсечен“ (Лев. 23:29-30). Съдбата му беше решена този ден. По същия начин, когато пречистването на небесното светилище бъде завършено, нашата съдба ще бъде подпечатана. Междувременно днес е денят на наскърбяването на нашите души, денят на решението (Евреи 3:14-15).
3. **Присъдата.**
   * Според пророчеството пречистването на Небесното светилище – тоест Съдът – започва през 1844 г. Оттогава Адвентната църква шумно провъзгласява, че часът на съда е настъпил, като кани всички да се покланят на Бог и да живеят според неговите заповеди (Откр. 14:7).
   * Но няма ли да се извърши присъда, когато Исус дойде на Земята (1 Лет. 16:33; 2 Тим. 4:1)?
   * Когато Исус идва, Той изпълнява вече изпълнената присъда, тъй като идва с „награда“, за да въздаде „на всекиго според това, което е направил“ (Откр. 22:12); Той изпраща своите ангели да съберат избраните (Мат. 24:31); и възкресява повярвалите в Него (1Сол. 4:16). Забележете, че мъртвите невярващи не са възкресени, когато Исус идва и следователно не са съдени по това време (Откр. 20:4-5).
4. **Милост и справедливост.**
   * 10-те заповеди, поставени в ковчега, представляват стандарта за присъда, божествената справедливост (Екл. 12:13-14). Престолът на милостта, поставен между закона и присъствието на Бог, представлява божествена милост (1 Йоан 2:1-2).
   * Пътят към Небесното светилище започва с приемане на жертвата на Исус (кръвта Му е поръсена върху олтара на всеизгарянията)
   * Продължете живот в общение с Христос (кръвта Му поръсена върху олтара за тамян)
   * И приключва, когато нашият случай бъде представен пред Съдията (Кръвта Му е поръсена върху завесата, пред ковчега)
   * Справедливостта изисква спазване на закона. Милостта приема съвършения живот на Исус вместо нашия (1 Петрово 1:18-19; 1 Йоаново 4:17).
5. **Адвокатът и ходатаят.**
   * През целия ни живот и, разбира се, по време на съда, Исус е нашият Защитник (1 Йоан 2:1).
   * Делото на Исус в Селестиалното светилище ни учи:
     + Ясно разбиране на плана за изкупление
     + Изискванията на Божия закон
     + Безкрайната цена на нашето спасение
     + Пътят, който Исус отвори, за да стигне до Отец
     + Сигурността да можеш да се доближиш до Бог с увереност
   * Скоро Съдът ще приключи и Исус „ще се яви втори път, независимо от греха, за да спаси онези, които Го чакат“ (Евреи 9:28)