**L 2 – Daniel a doba konce**

Kazatel: Doug Batchelor, kazatel sboru Granite Bay, ředitel Amazing Facts

Začínáme dobrou studii, která je skutečně velice důležitá pro nás dnes, protože je o přípravě na dobu konce. Bude probíhat v kontextu mnoha různých knih a postav v Bibli. Dnešní lekce 2 se nazývá „Daniel a doba konce“.

Podíváme se, co se můžeme naučit z charakteru a osobnosti Daniele, aby nám to pomohlo připravit se na poslední dny.

**Základní verš:**

Da 2,47: „A odpovídaje král Danielovi, řekl: V pravdě že Bůh váš jest Bůh bohů a Pán králů, kterýž zjevuje skryté věci, poněvadž jsi mohl vyjeviti tajnou věc tuto.“

Skrze svědectví Daniele a jiných jemu podobných v historii, Bůh uskutečňoval Svůj záměr a zjevoval světu Kým je a co je plán Spasení.

Mnohé z toho, čím si Daniel prošel, když byl jako zajatec v Babyloně, se zopakuje pro nás v posledních dnech.

Proč Pán Bůh povolal děti Izraele? Proč je vyvedl z Egypta?

Občas slýchám, jak lidé říkají: „Zachránil je, protože byli lepší, než jiní lidé.“ Je to tak psáno v Bibli? Pán Bůh řekl: „Nezachránil jsem vás, protože byste byli lepší, než jiní. A opravdu, jste zatvrzelí a jste lidé tvrdé šíje.“

Proč si je vybral? Jaký byl záměr povolání Izraele? Mesiáš měl přijít skrze semeno Izraele. Bůh chtěl, aby Izraelský národ byl světlem světu.

Za prvé, podívejte se, kde byli umístěni geograficky. Proč si Pán Bůh nepovolal jako svůj lid domorodce v Austrálii? Bylo by to sice hezké, ale bylo by pro ně těžké, když byli izolováni na velkém kontinentu tam dole, aby se stali světlem světu.

Podívejte se však, co udělal Pán Bůh z geografického hlediska. Vybral si národ, který nebyl velkým, ale strategicky důležitým národem na území, které je mostem mezi kontinenty, po kterém budou procházet mnohé civilizace mezi Evropou, Afrikou, a Asií. Jediná možnost, kudy národy mohli jít, byla skrze Izrael.

Přestože je Izrael menší než Kalifornie, dnes je skoro každý týden ve zprávách. Je to velice důležitý stát. A Pán Bůh chtěl, aby byli královstvím kněží.

Ex 19,6: „A vy budete mi království kněžské a národ svatý.“ – Ve Zjevení je psáno: „Národ králů a kněží.“ Pokud jsou všichni národem králů, tak čí králové jsou? Pokud jsou národem kněží, tak, co kněží dělají?

Nevykonává kněz smíření a nepřimlouvá se za ostatní?

Pokud jsou národem králů a kněží, komu tedy kralují a komu slouží jako kněží?

Pán Bůh chtěl, aby vedli druhé.

Pravděpodobně ideální doba představení Božího plánu pro Izrael nastala po králi Davidovi, který připravil prostředí pro krále Šalomouna. To byla zlatá doba, protože byli na vrcholu svého vlivu a byla to zlatá doba i proto, že měli hodně zlata.

Vždycky mi to připadalo zajímavé. Šalomoun vystavěl Chrám, a všechno se vyvíjelo skvěle.

Královna ze Sáby přišla, aby poznala Šalomounovu moudrost.

Na rozdíl od toho Ezechiáš, když k němu přišli poslové, tak jim jen ukázal svůj majetek. Šalomoun ukázal královně ze Sáby Boha. Přišla hledat moudrost a zavalila ho otázkami. Na všechno jí odpověděl a je psáno, že v ní nezůstal dech. Odtud pochází výraz dech beroucí.

Všechno se vyvíjelo skvěle, ale pak je psáno, že v jednom roce bylo Šalomounovi přiváženo 666 talentů zlata. (1.Kr 10,14) A v následující kapitole je psáno, že manželky odlákaly jeho srdce k jiným bohům.

A pak to už šlo z kopce.

To byl vrchol království. Jiné národy přicházely do Izraele, aby se dozvěděly o Bohu. Izrael se stal světlem světu. A to Pán Bůh chtěl, aby činili, když měli být národem králů a kněží. Chtěl, aby ostatním národům představovali Pána Boha.

Avšak zdálo se, že jim to nešlo, když se jim dařilo, když prosperovali. A tak to Pán Bůh nakonec musel udělat v protivenství. Když byli v zajetí, nebo když byli okupováni jiným královstvím, stali se nejefektivnějšími svědky.

Přečtěme si, co řekl Ježíš v Mk 11,16:

Mk 11,16: „A nedopustil, aby kdo nádobu nesl skrze chrám. 17 I učil je, řka jim: Zdaliž není psáno, že dům můj dům modlitby slouti bude u všech národů? Vy pak učinili jste jej peleší lotrů.“

Jaký byl Boží plán, když byl postaven Chrám v době Šalomouna? Měli se tam modlit jen Židé? Anebo to byl dům modlitby pro všechny? Bůh chtěl, aby tam přišel každý a klaněl se tam Bohu. Chtěl, aby Židé byli národem misionářů pro svět.

**Neděle – Být věrný v malém**

Lk 16,10: „Kdo jest věrný v mále, i ve mnoze věrný jest. A kdož v mále jest nepravý, i ve mnozeť nepravý jest.“

Jsou maličkosti důležité pro naše svědectví v posledních dnech?

Jedním z velkých příběhů v Bibli je příběh o Josefovi. A vskutku více kapitol v Genesis je věnováno Josefovi, než kterémukoliv jinému člověku. Josef dokonce ani nebyl v Izraeli, když byl největším svědkem. Josef byl zajatcem v cizí zemi. Byl v zemi, kde vládla jiná moc, a přesto vydával svědectví o Pánu Bohu a Pán Bůh si ho použil, aby zachránil mnohé v situaci, která nastala.

Jaké je postavení církve ve světě dnes? Jsme ve vedení? Anebo jsme v zemi obsazené někým jiným? Svět je rukojmí nepřítele. Můžeme být svědky i navzdory tomu? Jak byl Josef věrným svědkem? Přijel Josef do Egypta ve zlatém kočáře? Ne. Jak se dostal do Egypta? Pravděpodobně svázaný a posazený na velblouda, nebo vlečený za velbloudem. Když přišel, byl prodán jako otrok. Rozhodl se: „Pokud mám být otrokem, budu věrným otrokem. Nebudu zametat špínu pod koberec, ale na smeták a vyhodím ji tam, kam patří. Budu pracovat věrně.“

Byl tak věrný, že si toho jeho pán všiml. Viděl, že všechno, co Josef udělal, se dařilo. A tak ho stále povyšoval, až nakonec měl Josef celý jeho dům pod kontrolou.

Pak ho ovšem Putifarova manželka falešně obvinila a byl uvržen do žaláře. Řekl si v žaláři: „Vzdávám to. Snažil jsem se, jak nejlépe jsem uměl, a podívejte, co se stalo.“ Udělal to, když byl ve vězení? Ne. Řekl: „Nevím, proč jsem ve vězení, ale jestli mám být ve vězení, tak budu věrný.“ A byl tak věrný dokonce i v takové situaci jako vězeň, že brzy vedl vězení.

To, co se stalo Josefovi, se děje Židům v dějinách. Jsou odvedeni jako zajatci a další věc, kterou se dozvíme, je, že jsou ve vedení. Stalo se to Danielovi? Stalo se to Mardocheovi a Ester? Děje se to ve světě i dnes? Někteří z hlavních spisovatelů a finančních odborníků ve světě jsou Židé.

Ať už jdou Židé kamkoliv, zdá se, že Pán Bůh je přivede do postavení ve vedení. To je velmi zajímavé. Co to znamená pro církev?

Pokud jsme věrní v maličkostech, Pán Bůh rozšíří náš vliv. A tak, jak máme být svědky světu?

Přečtěme si Deuteronomium 4,4-8. To je významný text, který se mnozí z nás naučili zpaměti

Dt 4,4-8: „Vy pak, přídržející se Hospodina Boha vašeho, živi jste do dnešního dne všickni.“ – To je dobré zaslíbení – „Přidržte se Hospodina.“ – „5 Viztež, učilť jsem vás ustanovením a soudům, jakž mi přikázal Hospodin Bůh můj, abyste tak činili v zemi, do kteréž vejdete k dědičnému držení jí. 6 Ostříhejtež tedy a čiňte je, nebo to jest moudrost vaše a opatrnost vaše **před očima národů, kteříž, slyšíce všecka ustanovení tato**,“ – Jiné národy se o tom uslyší. I když si podrobíte všechny kananejské, ostatní národy přijdou z daleka, aby s vámi obchodovali. Uslyší o vašich zákonech a řeknou –„řeknou: Jistě lid moudrý a rozumný národ veliký tento jest. 7 Nebo který národ tak veliký jest, kterýž by měl bohy sobě tak blízké, jako jest Hospodin Bůh váš ve všem volání našem k němu?[8](http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=BKR&k=Dt&kap=4&v=8#v8)A který jest národ tak veliký, kterýž by měl ustanovení a soudy spravedlivé, jako jest všecken zákon tento, kterýž já vám dnes předkládám?“

Na Mojžíšových zákonech je nádherné, že to nejsou pověry. Mnoho vládních zákonů ve světě je založeno na Mojžíšovu zákonu. Nejsou založeny na zákonech Hamurabiho, anebo na některých pověrčivých zákonech světa.

Jsou založeny na Mojžíšových zákonech a většina království uznala: „To jsou spravedlivé zákony.“ A mnoho zákonů ve světě bylo vytvořeno podle nich. Ostatní si povšimnou i takových maličkostí.

Povolal je Pán Bůh jen proto, aby je zachránil? Proč je povolal? Podívejme se do Izajáše 56:

Iz 56,6.7: „Cizozemce pak, kteříž by se připojili k Hospodinu, aby sloužili jemu, a milovali jméno Hospodinovo, jsouce u něho za služebníky, všecky ostříhající soboty, aby jí nepoškvrňovali, a držící smlouvu mou,“ – Tady se zastavím. Někteří lidé mohou říct: „Sobota je jen pro Židy.“ Ale co říká Pán Bůh cizozemcům? Sobota je pro všechny. – „7 Ty přivedu k hoře svatosti své, a obveselím je v domě svém modlitebném. Zápalové jejich a oběti jejich příjemné mi budou na oltáři mém; nebo dům můj dům modlitby slouti bude u všech národů.“ – Bůh chtěl, aby ostatní národy přicházeli do Izraele.

A poslední verš v této části je jedním z mých oblíbených veršů:

Za 8,23: „Takto praví Hospodin zástupů: V těch dnech chopí se deset mužů ze všech jazyků těch národů, chopí se, pravím, podolka jednoho Žida, řkouce: Půjdeme s vámi; nebo slyšíme, že jest Bůh s vámi.“

To je, jako by řekli: „Budeme se vás držet, protože přinášíte štěstí.“

To mi připomíná, jak kazatel C.D.Brooks vypravoval jeden příběh o tom, jak byl v letadle a byla hrozná turbolence. Letadlo se otřásalo a připnuli si bezpečnostní pásy. I obsluha v letadle se posadila a připoutala si bezpečnostními pásy. A když to udělá už i obsluha, tak je to opravdu velmi vážné. Letadlo poskakovalo, z okna viděli blesky a paní, která seděla vedle kazatele Brookse si položila ruku na jeho ruku a on řekl: „Nikdy jsem s ní nemluvil, ale zmínil se, že jsem kazatel. A ona řekla: ‚Jsem tak ráda, že sedím vedle kazatele.“ Lidé si asi myslí, že to přináší štěstí.

Mnoho národů vidělo, jak Pán Bůh ochránil Židy a žehnal jim.

A co je církev dnes? Duchovní Izrael. Lidé budou říkat: „Bůh je s vámi.“

Někdy, když vydáváte svědectví svým bližním, tak si mohu myslet, že jste zvláštní. Avšak když jste věrní a oni budou řešit problémy a hledat radu, budete překvapeni, jak zaklepají na vaše dveře, nebo vám zatelefonují a řeknou: „Mohu si s vámi popovídat?“

A pokud si procházejí krizí, tak když jsme věrní v maličkostech, obrátí se na nás.

Jeden příklad je u Daniele 1. Kniha začíná zkouškou věrnosti v maličkostech.

O co se jednalo? O jídlo. Čeho se týkala první zkouška Adama a Evy? Jídla.

„Ach, vy adventisté sedmého dne! Vy dáváte příliš velký důraz na takové maličkosti, jako je jídlo.“

Byla to pro Adama s Evou maličkost? Všechno utrpení a bída ve světě má svůj původ v jedení něčeho, co se nemělo jíst. Není tomu tak?

Podívejme se do knihy Daniel. Začíná právě tímto způsobem.

Jak začíná příběh o Samsonovi? Anděl přišel k manželce Manoe a řek jí: „Budeš mít dítě. Dávej si pozor na to, co jíš.“ Není to zajímavé?

U Daniele 1 je psáno, že byli odvedeni jako zajatci. Byli vděční, že nejsou jako otroci v lomu. Jsou v paláci, kde mají pracovat. Jsou vyučováni na univerzitě. Jsou v krásném prostředí.

A král jim řekl: „A nejen to. My vám budeme také dávat pokrm.“ A to je problém. Za prvé, babylonské jídlo, které dávali studentům ze zajatců, obsahovalo věci, které Pán Bůh prohlásil za nečisté. Z druhé, byl tam alkohol, který neměli pít. A za třetí, některá jídla, zejména maso, bylo obětováno modlám.

Daniel řekl správci dvořanů: „Mohl bys mi udělat laskavost? Jsem rozhodnutý. Nemohu se pošpinit běžným jídlem.“

Správce mu mohl odpovědět: „Měl bys být vděčný, že můžeš být v královském paláci. Mohl bych tě poslat lámat kameny. Jak se opovažuješ stěžovat si.“

Daniel věděl, že riskuje, ale řekl si: „Musím být věrný i v maličkostech. A toto je Boží přikázání a budu poslouchat Boží přikázání.“

Mnoho lidí by řeklo: „Když jsme v Římě, budeme jíst to, co jedí Římané.“ Anebo by citovali verš, kde je psáno: „Jez všechno, co ti předloží, a na nic se neptej. Jen buď vděčný a modli se, aby to Pán Bůh požehnal.“ Mohl Daniel citovat tyto myšlenky?

Řekl: „Ne. Pán Bůh řekl: ‚Nejez to.‘ a tak to nebudu jíst.“

A jaký to mělo výsledek? O tom čteme na konci kapitoly 1. Správce dvořanů řekl: „Budiž, nebudu vám dávat babylonské jídlo a budu vám nosit zeleninu a vodu. Daniel mu řekl:

Da 1,12: „Zkus, prosím, služebníků svých za deset dní, a nechť se nám vaření dává, kteréž bychom jedli, a voda, kterouž bychom pili. 13 A potom nechť se spatří před tebou tváře naše a tváře mládenců, kteříž jídají pokrm z stolu královského, a jakž uhlédáš, učiň s služebníky svými. 14 I uposlechl jich v té věci, a zkusil jich za deset dní.“

Nakonec ve verši 15 je psáno:

Da 1,15: „Po skonání pak desíti dnů spatříno jest, že tváře jejich byly krásnější, a byli tlustší na těle než všickni mládenci, kteříž jídali pokrm z stolu královského.“

Pak je král přezkoušel a ve verši 20 čteme:

Da 1,20: „**20 A ve všelikém slovu moudrosti a rozumnosti, na kteréž se jich doptával král, nalezl je desetkrát zběhlejší nade všecky mudrce a hvězdáře, kteříž byli ve všem království jeho.** 21 I zůstával tu Daniel až do léta prvního Cýra krále.

A v posledním verši je psáno, že Daniel žil až do doby krále Kýra.

Končí to tím, že Daniel byl nejen bystřejší, když ho Nabuchodonozor zkoušel, ale žil velmi dlouho.

Minulý týden jsme byli v Indii a navštívil jsem tam jednoho kazatele z jiné denominace. Vyprávěl mi o některých zdravotních problémech a pak se mě zeptal na moje zdraví. Odpověděl jsem mu: „Nemám takové problémy. Jsem adventista sedmého dne.“ A on: „Cože?“

Řekl jsem: „Ano my žijeme déle, než druzí.“ A on: „COŽE???“ A já: „ Je to tak. Slyšel jsi o National Geografic?“ „Ano.“ „National Geografic udělal studii, jaké skupiny lidí žijí nejdéle. A našli tři skupiny lidí, které se dožívají nejvyššího věku: Japonci na ostrově Okinawa, lidé, kteří žijí na Sardinii ve Středomoří a Adventisté sedmého dne v Jižní Kalifornii.“ A on: „Co?“ A já: „Ano, protože zachováváme zdravotní zákony Bible.“ To upoutalo jeho pozornost.

Můžeme lidem vydávat svědectví, když jsme věrní v maličkostech.

Máme vydávat svědectví nejen v posledních dnech, když budeme zachovávat přikázání o sobotě a odmítat spiritismus. Ale i tím, že víme, že naše těla jsou chrámem Ducha svatého. Měl by mezi námi a druhými být jasný rozdíl.

**Pondělí – Danielova pokora**

Není to jen o tom, co jíme. Je to o našem postoji. Rád bych, abyste si povšimli v Da 2, kde měl král sen. Král Nabuchodobozor zavolal všechny své mudrce, kteří však tomuto snu nerozuměli. Proto měli být všichni popraveni.

Když však hejtman nad žoldnéři přišel pro Daniela, tak ten mu řekl: „Dej mi čas, a řeknu králi, co si přeje.“

A tak se Daniel modlil. Večer šli spát a Daniel měl sen a věděl, že je to ten samý sen, který se zdál králi.

A v Da 2,23 řekl: „Ó Bože otců mých, těť oslavuji a chválím, že jsi mne moudrostí a silou obdařil, ovšem nyní, že jsi mi oznámil to, čehož jsme žádali od tebe; nebo věc královu oznámil jsi nám.“

První, co Daniel udělal, bylo, že hned vzdal slávu Pánu Bohu. Když vám Pán Bůh požehná moudrostí, ujistěte se, že Mu vzdáte slávu.

Ukáži vám jiný podobný příběh ve Starém Zákoně. Když byl Josef ve vězení a jeho dva spoluvězňové měli sen, tak jim řekl: „Povězte mi své sny.“

Gn 40,8: „Kteřížto odpověděli jemu: Měli jsme sen, a nemáme, kdo by jej vyložil. I řekl jim Jozef: Zdaliž Boží nejsou výkladové? Pravte mi medle“

Neřekl: „Umím vykládat sny“, ale řekl: „Bůh zná výklad.“ Vzdal slávu Pánu Bohu.

Vzpomínáte si, když farao svolal své mudrce, protože měl sen a nerozuměl, co to znamená? Avšak mudrci sen nedokázali vyložit, ale Josef to dokázal.

Mudrci a kouzelníci uměli falešně napodobit řadu věcí. Ale když došlo na sny, byli zmateni, nedokázali je vyložit. Faraonovi kouzelníci a mudrci nevěděli, co sen znamenal, ale Josef to věděl.

Josef měl schopnost vykládat sny, a neřekl: „Mám tuto zvláštní moc“, ale vzdal slávu Bohu.

Gn 41,15: „I řekl Farao Jozefovi: Měl jsem sen, a není, kdo by jej vyložil; o tobě pak slyšel jsem to, že když uslyšíš sen, umíš jej vyložiti. 16 Odpověděl Jozef Faraonovi, řka: Není to má věc; Bůh oznámí šťastné věci Faraonovi.“

Znamení pravého Božího služebníka je, že vzdává Bohu slávu za všechny dary, které má. A když vzdáváte Bohu slávu a děkujete Mu, pak má sklon dát vám víc. Avšak jakmile si začnete dělat zásluhy a být pyšní, tak o tuto schopnost přijdete.

Da 2,25: „Tedy Arioch s chvátáním uvedl Daniele před krále, a takto řekl jemu: Našel jsem muže z zajatých synů Judských, kterýž výklad ten králi oznámí.“

To je zajímavé. Daniel šel ke strážci, poté, co měl králův sen a řekl: „Doveďte mě ke králi, protože už znám odpověď.“

A Arioch, když ho přivedl dovnitř, tak neřekl: „Vyhledal mě Daniel“, ale řekl: „Našel jsem Daniele“. Všichni hledají odměny a dělají si zásluhy.

Kdosi řekl: „Nikomu nezáleží na tom, co organizace dělá, když nikdo nedostane odměnu.“

Ale lidé se často zajímají: „Kdo bude mít zásluhy a kdo bude za to oslavován. Kdo bude povýšen a kdo dostane odměnu?“

Strážný řekl: „Našel jsem muže.“ Ale tak to nebylo. Daniel našel jeho.

Da 2,27: „Odpověděl Daniel králi a řekl: Té věci tajné, na niž se král doptává, nikoli nemohou mudrci, hvězdáři, věšťci a hadači králi oznámiti. 28 Ale však jest Bůh na nebi, kterýž zjevuje tajné věci, a on ukázal králi Nabuchodonozorovi, co se díti bude v potomních dnech.“

Daniel vůbec nepoužil slovo „já“.

Dal všechnu slávu Pánu Bohu. Kolikrát v Bibli se setkáváte s tím, co udělal Daniel? Kolikrát se odehrál duchovní souboj?

Např. Mojžíš přišel za faraonem a nastaly rány. Farao zavolal své kouzelníky a oni dokázali napodobit rány s krví a některé jiné. Ale nedokázali je odstranit. Pokoušeli se podvodně napodobit rány. Když Mojžíš hodil na zem hůl a ta se proměnila v hada, také to udělali.

K otevřené konfrontaci došlo i mezi Eliášem a baalovými proroky. Ti nedokázali, aby z nebe sestoupil oheň. Ale Eliáš to dokázal.

Dále je zde Micheáš a baalovi proroci, kdy se Jozafat a Achab vyptávali, jestli mají jít do války nebo ne. Všichni baalovi proroci říkali: „Běž do boje a vyhraješ.“ Micheáš však říkal: „Jestliže půjdeš, tak tam zemřeš.“

V Bibli se odehrávaly duchovní konfrontace.

Ale u Daniela se třikrát stalo v Da 2, Da 4, a Da 5, kdy zavolali mudrce a astrology, a ti neznali odpověď, a nakonec zavolali Daniele, který odpověď znal.

Něco takového se stalo dokonce i v Novém Zákoně. V knize Skutky 8 čteme o Šimonovi kouzelníkovi, který prováděl různá znamení a divy. Ale pak viděl Petra a Filipa, jak dělali zázraky, a říkal si: „Já něco takového neumím“ a nabídl jim peníze, aby získal stejnou moc, jako oni. Protože jejich zázraky byly mnohem lepší.

Sk 8,13: „Tedy i ten Šimon uvěřil, a pokřtěn byv, přídržel se Filipa, a vida zázraky a moci veliké činěné, děsil se.“

**Úterý – Zlatá socha/zlatý obraz**

Dostáváme se k další části, kde se mluví o zlatém obrazu/soše v Da 3.

Vidíme nějaké paralely s Da 3 v posledních dnech?

Především, o čem je Da 3? O zlatém obrazu/soše.

Nabuchodonozor nechal zhotovit zlatý obraz/sochu. Řekl, aby se všichni modlili ke zlatému obrazu/soše. A ti, kdo se nebudou klanět a modlit k obrazu/soše, budou zabiti.

Když čteme Zjevení 13, o čem se tam píše? Jedná se o to samé. Ti, kdo se nebudou modlit k obrazu/soše, budou zabiti.

Nejdřív nebudou moci nakupovat, nebo prodávat a nakonec budou zabiti.

Vidíme některé paralely, které se odehrávají, v těchto dvou příbězích?

Podívejme se např. do Da 3,1: „Potom Nabuchodonozor král udělav obraz zlatý, jehož výška byla šedesáti loket, šířka pak šesti loket, postavil jej na poli Dura v krajině Babylonské.“

Než popojdeme dál, promluvme si o loktech, o kterých se zde píše.

Čísla v proroctví mají velmi zajímavou a obyčejně skutečnou, ale i duchovní hodnotu. Obraz/socha měl rozměry šedesát loket krát šest loket?

Ve Zj 21 čteme, že město v nebi bylo dlouhé dvanáct tisíc honů. Město mělo i dvanáct bran. Je to velké město. Ale co představuje číslo dvanáct? Číslo dvanáct má pozitivní význam, je dobré. Nový Jeruzalém je dobré město. Číslo dvanáct představuje i církev. Znamená vedení, je to pozitivní číslo pro církev. Velekněz měl dvanáct kamenů na náprsníku. To znamená, že Bůh měl Boží lid na srdci.

A číslo šest? Který den byl stvořen člověk? Šest představuje klanění se člověku a uctívání člověka.

Myslím, že to je zajímavé. Vyskytuje se číslo šest ve Zjevení 13? Ve Zjevení 13 je 666.

Tady se vyskytuje šedesát krát šest, ale rád bych vám ukázal, že je to vlastně šedesát krát šest krát šest. Mám to od Dr. Lesley Hardinga, který říkal, že lidé ve starověkém světě, když udávali míry a neuváděli hloubku, tak to bylo proto, že byla stejná jako šířka.

A v Bibli je příklad v Exodu 30:

Ex 30,1.2: „Uděláš i oltář, na němž by se kadilo;“ – To je kadidlový oltář. – „z dříví setim uděláš jej. 2 Lokte zdélí, a lokte zšíří (což bychom dnes nazvali hloubka), čtverhraný bude, a dvou loket zvýší;“ – To není těžké si představit. Pokud se jeden loket = 0,5 metru, pak to je = 0,5 metru x 0,5 metru x 1 metr.

Hloubka a šířka jsou stejné a výška je jiná.

Dr. Harding tedy říkal, že rozměry obrazu/sochy byly šest krát šest krát šedesát.

Nemůžeme se vyhnout tomu, že čísla ve Zjevení jsou podobná těm, která se nachází v Da 3.

Nabuchodonozor postavil obraz/sochu a ti, kdo se nebudou klanět a modlit k obrazu/soše, budou zabiti. Byl to pro Židy problém?

Jedno přikázání říká: „Nedělejte si modly a nemodlete se k modlám. Vyhýbejte se modlám a chraňte se jich.“ S tím se setkáváme napříč celou Biblí.

Co se tedy stalo v příběhu?

Da 3,6: „Kdož by pak nepadl a neklaněl se, té hodiny uvržen bude do prostřed peci ohnivé rozpálené.“

Byl vydán dekret smrti. Je takový dekret i ve Zjevení? Souvisí to s klaněním se a uctíváním? Existuje pravá bohoslužba a falešná bohoslužba.

Vždy mi přišlo zajímavé, že Bible začíná tím, že Adam a Eva měli dva syny. To byli první dva lidé, kteří se narodili. Adam a Eva byli stvořeni. A kvůli hříchu dostali instrukce, že mají přinášet oběti. A to byla část jejich uctívání Pána Boha.

Bůh jim dal instrukce, že mají obětovat a přitom má být prolita krev za hřích. Abel byl ochoten to udělat. Kain si pomyslel: „Pro tebe to je lehké, protože jsi pastýř. Já jsem farmář a tak si to udělám po svém.“

Jeden z nich to tedy dělal po svém, a druhý tak, jak řekl Pán Bůh. A oba tvrdili, že uctívají stejného Boha. Jeden se drží pravdy a druhý pravdu opustil a přidržel se lži.

Ten, který se drží lži, pronásleduje toho, kdo se drží pravdy. A přestože tvrdí, že uctívají stejného Boha. I když jsou to bratři a mají stejné rodiče, stejné kořeny, tak jeden zabil toho druhého.

Když přejdeme do Zjevení, tak se tam setkáváme s tím samým.

V posledních dnech budou dvě skupiny lidí prohlašovat, že uctívají stejného Boha. Všichni budou o sobě říkat, že jsou křesťané. A přitom jedni budou pronásledovat ty druhé.

Bude se to týkat uctívání Boha. Budou tvrdit, že věří Bibli a někdo se bude vydávat za Ježíše a bude to vypadat jako skutečné.

Zj 13,15-18: „I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz té šelmy, a aby to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu té šelmy, aby byli zmordováni. 16 A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým, i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých, 17 A aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té šelmy, aneb počet jména jejího. 18 Tuť jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiž počet té šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten šest set šedesáte a šest.“

Pamatujte, číslo šest je číslo člověka.

V kapitole Da 3 se ozývá hlas trouby a vyhrává babylonská muzika. Všichni se klanějí kromě Sidracha, Mizacha a Abdenága.

Nakonec jsou vhozeni do pece, protože neporušili Boží Zákon. Museli se rozhodnout: „Podřídím se Božímu Zákonu, nebo lidskému zákonu?“

V Da 3 se zkouška týká druhého Přikázání. V Da 6 se zkouška týká prvního Přikázání. Daniel nechce mít jiné bohy. Nemodlil se ke králi Dariovi.

Da 3 je o druhém Přikázání. A ve Zj 13 to je čtvrté Přikázání. Souvisí to s Přikázáními, které se týkají uctívání Boha. A v posledních dnech to bude velká zkouška.

Tři Hebrejové zůstali tedy stát, a byli hozeni do pece. Zachránil je Bůh před ohnivou zkouškou?

Člověk může být pronásledován pro svou víru. A mohu vám zaručit, že když se postavíte za pravdu, budete zachráněni. Buď budete spaseni při vzkříšení, jako to bude u mnoha mučedníků, anebo budete zachráněni zázračně jako Daniel, Sidrach, Mizach a Abdenágo – Daniel v jámě lvové a jeho přátelé v ohnivé peci.

Jednou jsem slyšel jednoho kazatele, který řekl: „Když se nepoklonili a stáli na straně Pána Boha, jaký byl výsledek jejich svědectví a věrnosti v maličkostech? Nakonec se Nabuchodonozor před nimi sklonil, a řekl: „Váš Bůh je pravý Bůh.“ Vydal prohlášení, že nikdo nesmí mluvit proti Bohu Sidracha, Mizacha a Abdenága. A všechny národy se nakonec dozvěděli a pravém a živém Bohu, který může zachránit z ohně, a že máme uctívat jedině živého Boha, a nikoliv modly.

Jelikož zůstali stát, Bůh skrze tyto tři Židy v cizí zemi dosáhl to, co chtěl dosáhnout skrze Izrael, když byli ve své vlastní zemi. Mohl toho dosáhnout více skrze Daniele v jámě lvové, když stál na straně Pána Boha, než skrze Židy, když byli ve své vlastní zemi.

Bůh bude vydávat svědectví světu skrze nás v těchto dobách malého soužení, když se budeme držet pevně naší víry a stát na Jeho straně. A to se děje dokonce i teď, dnes. Musíme být věrní a odvážní ohledně toho, čemu věříme a neomlouvat se za to.

Mluvili jsme o soše a chtěl jsem vám ukázat ještě jednu věc.

Když vyvstane téma uctívání a klanění se, jak si můžeme být jisti, že budeme tak věrní jako Daniel, Sidrach, Mizach a Abdenágo? Když nejsme věrní teď v tom nejmenším, nemůžeme si myslet, že budeme věrní v něčem tak významném, jako závěrečná krize.

**Středa – Obrácení pohanů**

V kapitole 3 jsme mluvili o pýše Nabuchodonozora. Pamatujete si však, jak byl pokorný Daniel? A co se stalo v Da 4?

V kapitolách Daniel 2, 3, 4 byla učiněna velká prohlášení, která svědčila o obrácení.

Da 2, 47.48: „A odpovídaje král Danielovi, řekl: V pravdě že Bůh váš jest Bůh bohů a Pán králů, kterýž zjevuje skryté věci, poněvadž jsi mohl vyjeviti tajnou věc tuto. 48 Tedy král zvelebil Daniele, a dary veliké a mnohé dal jemu, a pánem ho učinil nade vší krajinou Babylonskou, a knížetem nad vývodami, a nade všemi mudrci Babylonskými.“

Da 3,29: „A protož toto já přikazuji, aby každý ze všelikého lidu, národu a jazyku, kdož by koli co rouhavého řekl proti Bohu Sidrachovu, Mizachovu a Abdenágovu, na kusy rozsekán byl, a dům jeho v záchod obrácen, proto že není Boha jiného, kterýž by mohl vytrhovati, jako tento.“

Da 4,31: „Při skonání pak těch dnů já Nabuchodonozor pozdvihl jsem očí svých k nebi, a rozum můj ke mně se zase navrátil. I dobrořečil jsem Nejvyššímu, a živého na věky chválil jsem a oslavoval; nebo panování jeho jest panování věčné, a království jeho od národu do pronárodu.“

Da 4,34: „Nyní tedy já Nabuchodonozor chválím, vyvyšuji a oslavuji krále nebeského, jehož všickni skutkové jsou pravda, a stezky jeho soud, a kterýž chodící v pýše může snižovati.“

V Da 4 je další sen. Kdo si pamatuje, o čem byl? O stromu. To je velmi zajímavé. Je to strom, který dává potravu celému světu. Tento strom byl poražen a byl spoután pouty z bronzu a železa.

Byli přivedeni mudrci a nedokázali vyložit sen. A nakonec byl přiveden Daniel, který sen vyložil a nechtěl říct králi, co to znamená, protože to pro krále nebylo nic dobrého. Ale král říkal: „Jen mi to pověz, neboj se.“

A tak Daniel řekl: „Ty jsi ten strom, a budeš poražen kvůli své pýše.“ Král se rozrušil. A Daniel mu řekl: „Dovol mi, abych ti poradil. Odvrhni své hříchy a konej spravedlnost. Možná se ti prodlouží klid. Proroctví se naplní, ale tvůj klid může být prodloužen, když opustíš hřích. Pokoř se.“

Král se tedy chvíli touto radou řídil. Avšak víte, je těžké být pokorný, když je někdo významnou osobností. Nabuchodonozor měl velké království a každý se mu klaněl. Díval se z balkónu a viděl všechnu slávu a věci, které vybudoval a všechno, čeho dosáhl. Nedokázal potlačit vnitřní hlas – to, co mu ďábel našeptával: „Jsi velký a mocný.“ Už jste někdy slyšeli takový hlas?

Nabuchodonozor tomu nakonec propadl.

Myslím, že to byl kazatel John Knox, velký reformátor, který po kázání stál u dveří a zdravil lidi a jedna sestra mu řekla: „Kazateli Knoxi, vy jste nejlepší kazatel v celém Skotsku.“ A Knox odpověděl: „Ne, ne, Madam. To mi říká ďábel každý týden.“

Nabuchodonozor neodolal ďáblovu našeptávání a řekl:

Da 4,27: „Mluvil král a řekl: Zdaliž toto není ten Babylon veliký, kterýž jsem já vystavěl mocí síly své, aby byl stolicí království k ozdobě slávy mé?“ – „Já, já, já…“ A dále je psáno – „28 Ještě ta řeč byla v ústech krále, a aj, hlas s nebe přišel: Toběť se praví, Nabuchodonozoře králi, že království odešlo od tebe,“ – A Nabuchodonozor se proměnil ve zvíře.

Po sedmi letech, kdy se podařilo zachovat jeho trůn nedotčený a vládnout místo něho, se mu vrátil rozum.

V další kapitole, v Da 5 se mluví o nápisu na zdi. Pyšný vnuk krále Nabuchodonozora se vysmíval Bohu v nebesích. Klaněl se modlám a uctíval modly a používal přitom nádoby z Božího domu. Najednou se objevila ruka, která napsala na stěnu nápis: „Mene, mene, tekel, ufarsin“ (Da 5,25).

Byli přivedeni mudrci a nevěděli, co nápis znamená. Nakonec byl přiveden Daniel a věděl. V té době už byl napůl v důchodu.

Mudrci nedokázali nápis vyložit, a král Balsazar nevěděl, co má dělat. Avšak vešla královna a řekla: „Králi, řeknu ti, kdo to může přečíst.“

Da 5,11: „Jest muž v království tvém, v němž jest duch bohů svatých,“

Daniel byl známý a měl dobrou pověst.

A právě to bychom měli dělat v posledních dnech. Měli bychom žít tak blízko Pánu Bohu, že lidé řeknou: „Je tady ten člověk v tvém království.“

Daniel přišel a řekl králi: „Ty bys to měl vědět. Víš, co se stalo tvému otci. I kdybys nevěděl o mně, věděl jsi, jak byl tvůj otec pyšný. Věděl jsi o zlaté soše a modlářství a co se stalo třem Hebrejům, když se lidé vysmívali Bohu v nebesích.“

Daniel mluvil o Nabuchodonozorovi a řekl:

Da 5,20: „Když se pak bylo pozdvihlo srdce jeho, a duch jeho zmocnil se v pýše, ssazen byl z stolice království svého, a slávu odjali od něho.“ – Daniel králi řekl: „Tys to měl vědět.“

Když se nemůžete naučit svou vlastní lekci, učte se z chyb druhých.

Balsazar zemřel té noci, kvůli své pýše.

Vidíme tedy, že tito Hebrejové byli svědkové pohanům.

Co se stalo na konci Da 4?

Da 4,31: „Při skonání pak těch dnů já Nabuchodonozor pozdvihl jsem očí svých k nebi, a rozum můj ke mně se zase navrátil. I dobrořečil jsem Nejvyššímu, a živého na věky chválil jsem a oslavoval; nebo panování jeho jest panování věčné, a království jeho od národu do pronárodu.“

Prakticky celou Bibli napsali Židé, kromě několika málo výjimek. Kdo napsal kapitolu 4 v knize Daniel?

Je zajímavé, že jednu kapitolu v knize Daniel napsal Babyloňan.

Da 3,31 (KJV Da 4,1): „Nabuchodonozor král všechněm lidem, národům i jazykům, kteříž bydlí na vší zemi: Pokoj váš rozmnožen buď.“

Kdo napsal kapitolu 4 knihy Daniel? Jak se opovážili dát do Bible kapitolu od pohanského krále?

Ale víte, o čem je tato kapitola? Je to jeho svědectví. Je to svědectví o králově obrácení, díky vlivu Daniela, Sidracha, Mizcha, a Abdenága. Nabuchodonozor byl tedy skvělým svědkem v cizí zemi.

A pak samozřejmě evangelium podle Lukáše napsal Lukáš, který, jak věříme, byl pohan.

**Čtvrtek – Danielova věrnost**

Teď bych se rád podíval na Danielovu věrnost v kapitole 6.

Od kapitoly 7 začíná proroctví. Historie Daniela je v prvních šesti kapitolách. Od kapitoly 7 a dále jsou to hlavně proroctví.

Díváme se tedy především na historii a skončíme kapitolou Da 6. Král vydal zákon a lidé se museli rozhodnout, jestli se podřídí zákonu Božímu, nebo lidskému.

Král je zlákán napsat zákon, který říká: „Nesmíte se modlit k žádnému bohu, nebo člověku kromě krále, po dobu třicet dnů.“

Proč byl tento zákon vydán? Protože došlo ke spiknutí s cílem zbavit se Daniele a jeho přátel.

Stane se to i nám v posledních dnech? Vyskytnou se lidé, kteří se pokusí zmanipulovat zákony. A tak bude těžké zachovávat Boží Zákon.

Nevím, jestli jste v poslední době sledovali zprávy, ale něco se stalo. Sociální média se stala velmi mocným prostředkem komunikace. Lidé používají Instagram, Twitter, Facebook, Youtube. Existuje spousta různých nástrojů komunikace.

Mnoho lidí už neposílá dopisy. My stále ještě nějaké posíláme, ale je to jen zlomek.

Posílám zprávy elektronicky. Je to tak jednoduché.

Kdybyste byli na druhém konci světa, a poslali dopis, tak byste museli čekat tři měsíce na odpověď. A teď, když jsem byl v Indii, psal jsem lidem a za několik minut jsem dostal odpověď. A přitom jsem nemusel platit žádné poštovné. To je úžasné.

Kolik by takový dopis před lety stál? Když jsem ještě chodil s Karen, tak jsem byl jednou v Mikronésii. Poslal jsem jí pohlednici a přišel jsem domů dřív, než pohled dostala.

Ale teď pošlete jen krátký text a hned je doručen.

Sociální média jsou však velmi mocná. Začínají rozhodovat, co nám dovolí a co nedovolí říkat. Občas se dovím od lidí, že byli zablokováni na Facebooku, nebo Instagramu, aj., protože řekli něco křesťanského.

A vidím, že nastanou různé druhy pronásledování, včetně schopnosti volně komunikovat.

V posledních dnech bude mnoho zákonů, které nás budou omezovat. Musíme se rozhodnout, že budeme stát na straně pravdy, za všech okolností.

V Da 6 se tedy snažili zbavit se Daniele. Pokusili se oklamat krále, protože král měl Daniele rád. Přesvědčili krále, aby podepsal zákon, že se lidé nesmí k nikomu modlit.

Nejdříve Daniele špehovali, ale nemohli na něm najít žádnou chybu. Byl věrný ve všem, co dělal.

Budou nás lidé špehovat? Budou si procházet všechny informace o nás a pokoušet se najít na nás cokoliv nečestného.

Musíme se zabezpečit, abychom byli věrní i v tom nejmenším.

Špehové nemohli najít nic o Danielovi. O kolika lidech byste to mohli říct?

Nenašli na něm žádnou špínu. Byl věrný ve všem a je psáno, že v něm přebýval výtečný duch. Byl naplněný duchem.

A tak nakonec dosáhli toho, že byl vydán zákon. Věděli, že Daniel má ve zvyku modlit se třikrát denně. Věděli to předtím, než král podepsal zákon. Daniel byl známý svým osobním odevzdáním Bohu.

Jsme známí, jako lid modlitby?

Daniel měl pověst, se kterou mohli počítat. Daniel třikrát denně otevíral okna, stejně jako kukačkové hodiny.

Otevřel přesně podle rozvrhu. Viděli ho v okně, viděli ho, jak si klekl, zvedl své ruce směrem k Jeruzalému a modlil se. Možná se nemodlil nahlas, a viděli jen, jak se pohybují jeho rty. Pak vstal a zavřel okno, a vrátil se do práce.

A tak přiměli krále, aby podepsal zákon: „Když bude někdo přistižen, že se veřejně modlí, bude vhozen do jámy se lvy.“

Daniel věděl, že tento zákon byl podepsán. O tom je psáno v Da 6,10. Věděl, co se stane. A co udělal?

Da 6,10: „Daniel pak, když se dověděl, že jest vydán mandát, všel do domu svého, kdež otevřená byla okna v pokoji jeho proti Jeruzalému, a třikrát za den klekal na kolena svá, a modlíval se a vyznával se Bohu svému, tak jakož prvé to činíval.“

Nebylo by bývalo lepší raději zavřít okno?

Neřekl snad Ježíš, abychom vešli do pokojíku a zavřeli dveře, když se modlíme? To Daniel nemohl citovat, protože žil, ještě předtím, než to Ježíš řekl. A tak nechal otevřená okna. Nemohl se jít modlit raději do sklepa místo, aby stál u otevřeného okna? Slyší Pán Bůh modlitby, i když se člověk modlí ve sklepě? Jistě. Slyší Pán Bůh modlitby, i když se modlíme a naše okna jsou zavřená? Ano, slyší. Musel přitom klečet? Mohl stát a modlit se a vypadalo by to jen, jakože si přivoněl ke květinám v okně, nebo se nadechl čerstvého vzduchu a přitom se mohl modlit.

Ale ne. On si klekl na kolena. Udělal tedy všechno proto, aby ukázal, že se stále modlí k Bohu. Neukrýval svůj vztah s Bohem. Stál na straně Pána Boha.

Proč se Daniel modlil třikrát denně? Co je psáno v Žalmu 55,17?

Ž 55,17: „Já pak k Bohu volati budu, a Hospodin vysvobodí mne. 18 U večer, i ráno, též o poledni modliti se, a nezbedně volati budu, až i vyslyší hlas můj.“

Daniel četl Bibli. David to napsal dlouho předtím, než žil Daniel. A Daniel to znal.

Víte, jaký je další důvod, proč vím, že Daniel četl Bibli? Modlil se směrem k Jeruzalému, jak čteme v Da 6,10. Král Šalomoun totiž řekl: „Pokud bude Tvůj lid odveden do zajetí, a budou se modlit směrem k tomuto místu.“ (směrem k Jeruzalému).

A v Danielovi 9 čteme také, že Daniel řekl: „Četl jsem proroctví Jeremiáše.“

Daniel vedl tedy modlitební život a studoval.

Jste známí jako lidé, kteří se každý den osobně odevzdávají? Čtete každý den Bibli?

Důvod, proč je kniha Daniel v Bibli, je, že to byl člověk, který měl mocný vztah s Bohem, chodil s Bohem. A myslím, že klíč k tomu se nachází uprostřed knihy Daniel. Vedl život rozhodného odevzdání se Pánu Bohu.

Budeme to potřebovat, abychom se připravili na to, co se bude dít v posledních dnech?

Ž 119,11: „V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě.“

A samozřejmě, že ho přistihli, jak se modlil a hodili ho do jámy se lvy. Král se pokoušel změnit zákon, ale nemohl ho změnit.

Povšimněte si, že je to psáno v Da 6,12: „Pravéť jest slovo to, podlé práva Médského a Perského, kteréž jest **neproměnitelné**.“

A ve verši 15 čteme: „… Věz, králi, že jest takové právo u Médských a Perských, aby každá výpověd a nařízení, kteréž by král ustanovil, **neproměnitelné** bylo.“

Daniel byl tedy vhozen do jámy lvové.

Povšimli jste si podobností mezi Danielem a Ježíšem? Byl Daniel sledován špehy? A sledovali špehové Ježíše?

Řekli, že na Danielovi nenalezli žádnou chybu? Pilát řekl, že na Ježíši žádnou vinu nenalézá?

Byl Daniel ženatý? Byl oddán lidu. Ježíš byl oddán církvi.

Daniel byl uvržen do lví jámy. Ježíš byl položen do hrobu. A v obou případech byl ke vchodu přivalen kámen.

Stalo se to, když už zapadalo slunce? V obou příbězích.

Byla na lví jámu dána pečeť? Ano. Byla dána pečeť na kámen u vchodu do hrobu? Ano.

Daniel vyšel z jámy živý. Král řekl: „Protože věřil ve svého Boha.“

Ježíš vyšel z hrobu živý.

Je psáno, že oba byli prohlášeni za nevinné.

Kdy byl Ježíš vzkříšen? Velmi brzy ráno.

Kdy byl Daniel vysvobozen z jámy? Velmi brzy ráno.

Jsou to nádherné paralely mezi Danielem a Ježíšem.

Myslím, že to, čím si prošel Daniel a Sidrach, Mizach a Abdenágo, kteří žili v cizí zemi, nám může pomoci v přípravě.

Je proroctví prominentní věcí v knize Daniel? Mluví se tam o proroctví posledních dnů.

Bude proroctví posledních dnů důležitým tématem pro nás v době, ve které žijeme?

Daniel studoval proroctví Jeremiáše těsně předtím, než k němu přišel anděl.

My bychom také měli v posledních dnech studovat proroctví.

Amen.