**L 1 – Od čtení k pochopení**

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

Jsem rád, že jsem zpátky doma a mohu vyučovat první Lekci čtvrtletí o knize Daniel. Myslím, že příští čtvrtletí, které strávíme studiem, bude opravdu velice přínosné, když budeme do hloubky probírat tuto nádhernou knihu.

Vítám všechny přátele, kteří se k nám připojují při studiu Sobotní školy na sociálních sítích, nebo přes satelit.

Když cestujeme, tak se všude na světě setkáváme s lidmi, kteří každý týden studují s námi. Někteří se dívají na přímý přenos, jiní na záznam.

Kniha Daniel je opravdu svatá půda. Samozřejmě svatá půda to je vždycky, když studujeme Boží Slovo. Avšak teď je to ve zvláštním smyslu.

Rád bych začal tím, že přečtu, nikoliv z knihy Daniel, ale z Matoušova evangelia. Za chvíli uvidíte proč. Nalistujte si Matouše 24. V této kapitole Ježíš, když mluvil o znameních Svého návratu, ve verši 15 řekl:

Mt 24,15: „Protož když uzříte ohavnost zpuštění, předpověděnou od Daniele proroka, ana stojí na místě svatém, (kdo čte, rozuměj), 16 Tehdáž ti, kteříž by byli v Judstvu, nechť utekou na hory.“

Náš Pán, Kristus, Spasitel, poukazuje na Daniela jako na proroka. Řekl: „Jestli chcete vědět, co přijde, musíte číst proroka Daniela a porozumět mu.“ A tak toto je kniha, které můžeme porozumět, a které rozumět musíme. Je to kniha, která je pro nás v naší době, v těchto dnech, velice důležitá.

Jsem nadšen tím, že se můžeme ponořit do knihy Daniel. Dnes si položíme základy pro biblické studium.

Nalistujte si knihu Daniel, první kapitolu. Přečtu vám první dva verše.

Da 1,1.2: „Léta třetího kralování Joakima krále Judského, přitáhl Nabuchodonozor král Babylonský k Jeruzalému, a oblehl jej. 2 I vydal Pán v ruku jeho Joakima krále Judského, a něco nádobí“ – Všimněte si, že je zde psáno „něco nádobí“ („některé předměty“ – ČSP). Tentokrát Nabuchodonozor ještě nezbořil Chrám. Přišel později ještě jednou. Když přišel poprvé, tak Židé souhlasili, že mu budou sloužit, platit daně, a že budou vazalské království.

Nabuchodonozor dokonce dosadil i jiného krále, syna krále Joziáše, aby mu sloužil. Mladého krále Joachina odvedli, do Babylonu, kde byl 37 let ve vězení. O tom se píše na konci knihy Jeremiáš.

V této době se však naplnilo proroctví, které Bůh dal skrze proroka Izaiáše králi Ezechiášovi.

Izaiáš žil mnoho let před Danielem.

Vzpomínáte si, jak byl Ezechiáš nemocný a volal k Bohu a plakal? Izaiáš mu řekl: „Dej svůj dům do pořádku, protože zemřeš.“ O tom čteme v Iz 38,1.

Král však plakal, modlil se a prosil. A tak v 2.Královské 20 čteme, jak Bůh řekl Izaiášovi: „Vrať se zpátky, a řekni Ezechiášovi: ‚Viděl jsem tvé slzy. Slyšel jsem tvou modlitbu. Dám ti dalších 15 roků navíc. Jaké chceš znamení? Chceš, aby slunce postoupilo o deset stupňů, nebo aby se vrátilo?‘“ (viz 2.Kr 20,4)

Ezechiáš řekl: 2.Kr 20,10: „Snázeť může stín postoupiti dolů o deset stupňů. Nechci, ale nechť zase postoupí stín zpátkem o deset stupňů.“

Izaiáš tedy volal k Hospodinu a slunce se vrátilo.

Hvězdáři a mudrci, astronomové v Babylonu, si povšimli, že slunce se najednou vrátilo zpátky. A to se nestává. Zkoumali, co to má znamenat. Co způsobilo toto znamení?

A jelikož na Středním východě probíhal obchod, tak se doslechli od obchodníků z nějaké karavany, že král v Izraeli byl nemocný. Jeho prorok se modlil. A jako znamení, že se uzdraví, se slunce vrátilo. Babylonský král přemýšlel: „Co je to za Boha, který něco takového udělal? Chci se o tomto Bohu něco dozvědět.“ A poslal vyslance ke králi Ezechiášovi. Ti přišli, aby se vyptávali na zázrak, který se stal.

Když se to Ezechiáš dozvěděl, tak ho to potěšilo a přemýšlel: „Babylon?“ Babylon bylo centrum architektury, technologie, univerzitního studia. Bylo to jedno z nejstarších starověkých království. A tito vyslanci přišli z Babylonu za ním. Možná se Ezechiáš cítil trochu nejistý a říkal si: „Musím na ně udělat velký dojem.“ A tak je vzal na prohlídku. Ukázal jim nádherný Chrám, ukázal jim své poklady, klenoty, a ukázal jim úplně všechno.

Oni si dělali poznámky o všem, co viděli. Izaiáš pak přišel za Ezechiášem a zeptal se ho: „Kdo byli tito muži? Odkud přišli?“ „Och, to byli vyslanci z Babylonu?“ „A co viděli v tvém domě?“ „Ukázal jsem jim úplně všechno ve svém domě, všechno své bohatství.“ To je jakoby si stále neuvědomoval, že ztratil jedinečnou příležitost vydávat svědectví. Neukázal jim Pána Boha, a to byla chyba.

Když přišla královna ze Sáby, aby se dozvěděla o Bohu krále Šalomouna, on jí o Svém Bohu vyprávěl. A tady jsou vyslanci z Babylonu. Jak odlišná by mohla být historie světa, kdyby jim Ezechiáš o Pánu Bohu řekl. A tak teď přichází soud. Izaiáš řekl: „Slyš Slovo Hospodinovo: ‚Tito lidé, kteří přišli, viděli všechno v tvém domě, ale neřekl jsi jim nic o Mě, se vrátí a odnesou všechno, co jsi jim ukázal. Odvedou i tvé syny, aby se stali eunuchy v paláci krále Babylonského.‘“

Nabuchodonozor přišel poprvé a dobyl Jeruzalém. Odvedl jejich krále, a ustanovil vazalského krále z Joziášových synů. Odnesl i nějaké předměty. Odvedl také některé nejlepší a nejbystřejší z mladých mužů z domu judského, z královského semene. Daniel a jeho přátelé byli pravděpodobně v příbuzenském vztahu s Davidem, protože proroctví říká, že odvedou z tvých synů a udělají z nich eunuchy. Daniel, Sidrach, Mizach a Abdenágo, (samozřejmě jejich jména byla „Daniel, Chananiáš, Mizael a Azariáš“), se stali eunuchy v paláci babylonského krále. Proroctví, které předpověděl Izaiáš, se přesně naplnilo.

Nabuchodonozor tedy přišel dvakrát. Daniel byl odveden, když Nabuchodonozor přišel poprvé. Tehdy Chrám ještě nebyl zničen ani město nebylo ještě vypáleno. Asi o dvanáct let později, když opět vypukla vzpoura, tak na konci obléhání, které následovalo po vzpouře, byly město i Chrám zničeny.

Kniha Daniel byla napsána v hebrejštině a v aramejštině. Aramejština byl jazyk, kterým mluvil i Ježíš.

Je možné, že je tam jeden segment napsaný babylonským králem, a to je jedinečné pro knihu Daniel. V kapitole 4 samotný Nabuchodonozor napsal o svém snu a o událostech, které následovaly.

Líbí se mi název dnešní Lekce. První Lekce se nazývá „Od čtení k pochopení“. A máme tady také základní verš, který je z knihy Skutků.

**Základní verš:**

Skutky 8,30: „A přiběh Filip, slyšel jej, an čte Izaiáše proroka. I řekl: Rozumíš-liž medle, co čteš?“

Jedna věc je číst. A víte, co odpověděl eunuch Filipovi?

Sk 8,31: „A on řekl: Kterakž bych mohl, leč by mi kdo vyložil?“

Lidé potřebují druhé lidi, aby porozuměli Písmu. Je dobré pro nás, že studujeme společně. Všiml jsem si, že křesťané, kteří se izolují od druhých a studují sami, riskují, že dojdou k výstředním závěrům.

Bible říká, že ústy dvou nebo tří svědků, bude potvrzena každá výpověď. Je dobré, že se doplňujeme. Pomáhá nám to být vyvážení a naše výklady budou v souladu s jinými texty Písma.

První část, o které budeme mluvit, je o Kristu, jako středu knihy Daniel.

**Neděle – Kristus, ústřední postava knihy Daniel**

Lidé si myslí, že když studujete knihu Daniel, tak je to o královstvích a proroctvích, o jámě lvové, o Sidrachovi, Mizachovi, Abdenágovi v ohnivé peci, atd. Avšak ústřední poselství knihy Daniel je celé o Ježíši.

Podívejme se do Lukášova evangelia 24,25 – to bylo poté, co Kristus vstal z mrtvých. Mluvil se dvěma ze svých učedníků na cestě do městečka Emaus. Oni Ho nepoznali. Byli zdrceni, protože Ježíš zemřel a přitom si mysleli, že On je Mesiáš. Nakonec je Ježíš přerušil a řekl jim:

Lk 24,25-27: „Tedy on řekl jim: Ó nesmyslní a zpozdilí srdcem k věření všemu tomu, což mluvili proroci. 26 Zdaliž nemusil těch věcí trpěti Kristus a vjíti v slávu svou? 27 A počav od Mojžíše a všech proroků, vykládal jim všecka ta písma, kteráž o něm byla.“ – Jak velká část Písma je o Ježíši? Když to Ježíš řekl, tak Nový Zákon ještě nebyl.

Přečetli jsme si jen o tom, jak Ježíš nazval Daniela prorokem. To, co Ježíš vykládal dvěma učedníkům na cestě do Emauz, bylo o Něm samotném. Pravděpodobně mluvil i o knize Daniel. Tak si říkám, co jim asi řekl, když jim ukazoval, že On je Kristus, o kterém se píše u Daniela. Napadají mě různé možnosti, ale než se k tomu dostaneme, tak si přečteme z 2.Korintským 1,19.20.

2.Kor 1,19.20: „Nebo Syn Boží Ježíš Kristus, kterýž mezi vámi kázán jest skrze nás, skrze mne a Silvána a Timotea, nebyl: Jest, a není, ale bylo v něm: Jest. 20 Nebo kolikžkoli jest zaslíbení Božích, v němť jsou: Jest, a v němť jest: Amen, k slávě Bohu skrze nás.“

Všechno ukazovalo na Ježíše. Kristus řekl:

Jan 5,39: „Ptejte se na písma; nebo vy domníváte se v nich věčný život míti, a tať svědectví vydávají o mně.“

Celá Bible nám tedy skutečně vypráví o Ježíši.

V knize „Morning and Evening“ („Ráno a večer“) od Charlese Spurgeona je skvělý citát, kde napsal, že celé Písmo je shrnuto v Kristu. Říká: „Když rozvinete Písmo, tak to je prapor, pod kterým jede Ježíš. Písmo je kočárem našeho Krále.“ A pokračuje: „Podstatou a ztělesněním Písma je Kristus.“ Souhrnem a sumou Bible je Ježíš.

Když se tedy ponoříme do knihy Daniel, vidíme v ní Ježíše?

V příběhu je Daniel synem Davidovým, který přišel z Jeruzaléma ke Svému lidu v zajetí, aby byl jejich přímluvcem u pohanů. Aby se za ně přimlouval. A tím skutečně je i Ježíš. On je Syn Davidův, který přichází z Nového Jeruzaléma do našeho světa ke Svému lidu, který je zde v zajetí, aby byl naším Přímluvcem. Dává nám nebeská poselství. Ježíš nebyl nikdy ženatý. On je ženichem církve, která je Jeho nevěstou. Daniel také nebyl nikdy ženatý, ale byl oddaný svému lidu a byl jeho obhájcem a přimlouval se za něj.

U Daniela 9 čteme, že se modlil a přimlouval se za svůj lid. A tak, podobně jako Kristus, byl velkým přímluvcem.

Nalistujme si Daniela 3.

Da 3,24.25: „Tedy Nabuchodonozor král zděsil se,“ – Když Sidrach, Mizach a Abdenágo byli vhozeni do ohnivé pece. – „a vstal s chvátáním, a promluviv, řekl hejtmanům svým: Zdaliž jsme neuvrhli tří mužů do prostřed peci svázaných? Odpověděli a řekli králi: Pravda jest, králi. 25 On pak odpovídaje, řekl: Aj, vidím čtyři muže rozvázané, procházející se u prostřed ohně, a není žádného porušení při nich, a čtvrtý na pohledění podobný jest synu Božímu.“ – Tady je to řečeno velmi jasně: „Čtvrtý je jako Boží Syn.“

Ježíše v knize Daniel vidíme dokonce, ještě než se dostaneme ke kapitole 3. Kdo je ten kámen, který udeřil modlu v kapitole 2 knihy Daniel, a který se stal horou velikou a zaplnil všechnu zemi? To je Kristus, Skála věků, Boží Slovo. Tak svrhnul všechno modlářství světa.

V kapitole 6 se mluví o Danieli v jámě lvově. To není vůbec jenom nějaký roztomilý příběh pro děti. Nepřátelé špehovali a pronásledovali Daniela, protože král ho chtěl ustanovit nad celým královstvím. Danielovo postavení je ohrožovalo u krále.

Náboženští vůdci se cítili ohroženi Kristovým postavením u Otce. Báli se Jeho pravomoci. A tak Ho špehovali.

Daniel trávil zvláštní čas na modlitbách, než byl zatčen a hozen do jámy lvové.

Ježíš se modlil v Getsemanské zahradě. Potom byl zatčen a odveden.

Daniela nakonec vydali pohanskému králi, který vydal rozsudek smrti.

Nepřátelé Ježíše obvinili z toho, že porušuje zákon, protože se chce stát králem. Vydali Ho Pilátovi a vymohli si od něj, aby Ho odsoudil k smrti. Pilát se snažil Ježíše zachránit.

Stejně tak král nechtěl zabít Daniela a snažil se ho zachránit. Nakonec byl ale Daniel vhozen do jámy lvové a na díru do jámy byl položen kámen a zapečetěn.

Da 6,17: „A přinesen jest kámen jeden, a položen na díru té jámy, a zapečetil ji král prstenem svým a prsteny knížat svých, aby nebyl změněn ortel při Danielovi.“

Když Ježíše uložili do hrobu, tak přivalili ke vchodu kámen a zapečetili ho vládní pečetí.

Daniel strávil v jámě jednu noc a je psáno, že král nemohl tu noc spát a postil se. Velmi brzo ráno vstal a pospíchal k jámě.

Kdy byl Ježíš vzkříšen? Velmi brzo ráno.

Daniel vyšel z jámy živý.

Ježíš byl vzkříšen. Kámen byl odvalen a Ježíš vyšel ven živý.

Daniel byl vyvýšen a usedl po pravici krále. Ježíš byl vyvýšen a usedl po pravici Otce.

V příběhu Daniela je mnoho paralel s evangeliem Ježíše. Daniel tedy není jen prorocká kniha. Celá kniha je uměleckým ztvárněním Krista mnoha způsoby.

Nalistujme si Daniela 7,13.

Da 7,13: „Viděl jsem u vidění nočním, a aj, s oblaky nebeskými podobný Synu člověka přicházel; potom až k Starému dnů přišel, a před něj postaven byl.“

Toto je úžasný verš. Protože to je jedno z mála míst v Bibli, kde vidíme spolu Otce a Syna ještě před Ježíšovým vtělením. „Starý dnů“ je Bůh Otec a „podobný Synu člověka“ je Kristus. A to je ten stejný, který se objevil i v kapitole Da 3.

V Da 9 se píše o utrpení Krista. Píše se zde o proroctví 490 dnů neboli 70 týdnů.

Da 9,26: „Po téhodnech pak těch šedesáti a dvou zabit bude Mesiáš,“ – Kvůli komu byl Ježíš zabit? Zemřel kvůli nám.

Vidíte evangelium v knize Daniel? Poukázal jsem na některé vrcholné body, a je jich ještě mnohem víc, ale s tím počkáme na další Lekce, kde se budou probírat.

V kapitole 12 čteme:

Da 12,1: „Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a bude čas ssoužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času; toho, pravím, času vysvobozen bude lid tvůj, kdožkoli nalezen bude zapsaný v knize.“ – Kdo je Michael? To je Ježíš Kristus. Protestantští reformátoři jako Adam Clark a Matthew Henry ve svých komentářích říkají: „Michael nemůže být nikdo jiný, než Kristus, náš Pán.“

Podívejme se rychle na další důkazy, že Michael je Kristus.

1.Tes 4,16: „Nebo sám ten Pán s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví v Kristu vstanou nejprvé.“ – Pán má hlas archanděla.

A u Judy je psáno:

Jd 1,9: „Ješto Michal archanděl, když s ďáblem odpor maje, hádal se o tělo Mojžíšovo, nesměl vynésti soudu zlořečení, ale řekl: Ztresciž tě Pán.“ – Michael vzkřísil Mojžíše.

Bible říká, že Michael a Jeho andělé bojovali s drakem. Kdo je drak? Satan, který je vrchní velitel zla. Michael je zase vůdce na straně dobra. Je to Kristus.

Slovo Michael znamená „Kdo je jako Bůh“. To je starozákonní jméno Krista před Jeho vtělením. Nevěříme, že by Ježíš byl stvořeným andělem. Věříme, že Ježíš je věčný Bůh. A jeden ze způsobů, jak je zobrazen, je jako největší a hlavní Boží posel. Není to cherub ani serafín.

Vidíme tedy Ježíše, velkého Knížete, který se zastává dětí Svého lidu, dokonce i v poslední kapitole Daniela.

Popovídejme si o struktuře knihy Daniel. Je to fascinující kniha.

**Pondělí – Bůh - svrchovaný Vládce dějin (angl. verze „Struktura knihy Daniel“)**

Kniha Daniel je napsána v chiastické struktuře. To znamená, že konce jsou paralelní a vrchol je zopakován uprostřed. Události jsou postupně řečeny. Uprostřed je hlavní téma. Pak to zase sestupuje dolů, kdy události jsou zopakovány. Tak je tomu v knize Daniel.

1. V druhé kapitole knihy Daniel, má Nabuchodonozor sen o čtyřech královstvích. Pak přijde soud na velkou modlu, když na ni dopadne kámen. Boží království je vyvýšeno.
2. V Daniel 3 Bůh zachraňuje Danielovi přátele z ohnivé pece. Soud dopadne na vojáky, kteří je do pece hodili.
3. V kapitole 4 soud dopadl na Nabuchodonozora. Je řečeno, že strom byl pokácen. A na konci Nabuchodonozor oslavoval Pána Boha.

 C´. V Da 5 Balsazar oslavoval sebe samého a vyvyšoval se nad Pána Boha. Dopadl na něj soud.

 B´. V Da 6 se pokoušeli zničit Daniela. Ale jeho nepřátelé byli odsouzeni.

 A´. U Daniela 7 jsou čtyři království. Nastal velký soudný den.

V různých snech, které proběhly, bylo ústředním tématem, že Boží Království je opět vyvýšeno.

Přečtu vám ze Žalmu 9,8.9: „Ale Hospodin na věky kraluje, připravil k soudu trůn svůj. 9 Onť soudí sám okršlek v spravedlnosti, a výpověd činí národům v pravosti.“ – To je jako téma v knize Daniel. A mimochodem, Daniel četl Žalmy. Proč se Daniel modlil třikrát denně?

V Žalmu 55,18 je totiž psáno: „U večer, i ráno, též o poledni modliti se, a nezbedně volati budu, až i vyslyší hlas můj.“

Daniel četl o Šalomounovi, který při posvěcení Chrámu řekl: „Jestliže bude Tvůj lid odveden pryč, a jestliže se budou modlit k tomuto místu.“

Proč se Daniel modlil u otevřených oken směrem k Jeruzalému? Protože četl Bibli.

Když se dostaneme ke kapitole 9, tak tam je řečeno, že Daniel četl proroctví. Prorok Daniel četl proroka Jeremiáše a řekl: „Když jsem četl proroka Jeremiáše, uvědomil jsem si, že by se už mělo naplnit proroctví o 70ti letech. A tak jsem se za to začal modlit.“

Na mnoha místech se mluvilo o tom, že Boží Království bude trvat navěky. Daniel věděl, že toto je ústřední téma v Žalmech, jak jsme si právě přečetli.

**Úterý – Apokalyptická proroctví v knize Daniel**

To, co se probírá v této části o proroctví je velice důležité. Pomůže nám to porozumět Zjevení a pomůže nám to porozumět knize Daniel. Kolik z vás si vzpomíná na příběh o Josefovi? Josef byl ve vězení v Egyptě. Když tam byl, tak se tam setkal s faraonovým číšníkem a s faraonovým pekařem a vyložil jim sny. Pekař byl popraven, ale číšník se vrátil zpátky do paláce. Josef ho požádal, aby na něho pamatoval, ale číšník zapomněl.

Pak měl sen farao. A číšník si vzpomněl na Josefa. Faraonovi se zdálo o sedmi tučných krávách a sedmi hubených. Hubené krávy snědly ty tučné, ale vůbec to na nich nebylo znát. Pak se probudil. Když zase usnul, měl jiný sen. Zdálo se mu o sedmi tlustých klasech obilí. Ale poté se objevilo sedm hubených klasů. A hubené klasy snědly ty tlusté, ale neztloustly.

Proč se mu ten sen zdál dvakrát? Pán Bůh mu tak sdělil jednu a tu samou pravdu dvěma různými obrazy. V příběhu o Josefovi Pán Bůh zavedl princip k porozumění prorockých vidění.

Když tedy přijdeme do Zjevení, tak Zjevení ukazuje historii mnoha způsoby v mnoha různých viděních.

Je tam historie prvního příchodu Ježíše až k druhému Ježíšovu příchodu. Poselství je dáno sedmi církvím. To je jako náboženský přehled. Je dáno v sedmi polnicích. To je vojenský přehled. Je dáno v sedmi pečetích, což je politický přehled. Jsou v nich zahrnuta stejná království během stejného časového rozmezí.

Objevují se tam mnohá stejná časová období: tři a půl dne, 1260 dnů, 42 měsíců, a tak dále. Daniel dělá to samé. Proroctví Daniela pokrývají v různých detailech čtyři království, která byla přemožena pátým, kterým je Kristovo království.

Čtvrté království však prodělalo změnu. Z železa se změnilo na železo s hlínou.

A tak jsou tyto čtyři hlavní mocnosti: Babylon, Médo-Persie, Řecko, a pohanský Řím a pak papežský Řím.

Po rozdělení pohanského Říma přijde Pán Bůh a ustanoví Své Království.

A právě dnes žijeme v té době. Toto poselství je dáno několika různými způsoby. To je, jako když se díváte na diamant, který má mnoho různých fazet.

V knize Daniel je tento diamant pravdy, kolem kterého chodíme a díváme se na stejnou pravdu, ale fazety ji reflektují odlišně, podle toho, odkud se na ni díváme.

Nepokoušejte se tedy udělat z Danielova proroctví knihu s různými zvláštními příběhy. Popisuje skutečně historii.

To mě přivádí k důležitému bodu: Máme Daniela 2, kde se píše o Babylonu, Médo-Persii, Řecku a Římu, a pak Bůh ustanovil Své Království. V Da 7 je Babylon, Médo-Persie, Řecko, Řím, a nebeský soud. Děj v Da 8 a 9 se odehrává už po pádu Babylonu. Mluví se tam tedy o Médo-Persii, Řecku, Římu, a očištění Svatyně.

Od Da 10, až do konce knihy, se opět mluví o Médo-Persii, Řecku, Římu. Píše se tam o konečném soudu, kdy Michael povstane. Jsou zde tedy pokryty dějiny Božího lidu.

Ve viděních proroka Daniela a zejména v počátečních částech vidění se pojednává konkrétně o Božím lidu Izraeli. Avšak co se stalo s Izraelem, poté, co přišel Kristus? Židé byli rozptýleni a evangelium se začalo šířit. Nemluví se zde tedy jen o zemi z geografického hlediska. Teď je řeč o Božím duchovním národu, který je všude ve světě.

V Bibli je několik druhů proroctví, ale promluvme si chvíli o klasickém a o apokalyptickém proroctví.

Lidé otevřou knihu Zjevení a často jsem slyšel, jak kazatelé řeknou: „Nečtěte Zjevení. Tomu nikdo nemůže porozumět.“ Mluví o něm jako o cestě kde je zákaz vstupu a varování.

Je tam žena, která jede na šelmě se sedmi hlavami. To je samozřejmě symbol. Pak je tam žena, která stojí na měsíci, oděná sluncem a nad hlavou má dvanáct hvězd. Drak se pokouší sežrat její dítě. Kolem trůnu Božího jsou čtyři zvířata – jedno vypadá jako lev, další jako tele, jiné jako orel a jedno jako člověk. U Ezechiela se píše, že jsou plné očí.

Ve Zj 5,6 je Beránek, který má sedm očí. Viděli jste už někdy něco podobného?

V knize Zjevení jsou opravdu velmi zvláštní symboly.

Na začátku knihy Zjevení se píše, že Bůh poslal Svého anděla:

Zj 1,1: „Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo, on pak zjevil, poslav je skrze anděla svého služebníku svému Janovi,“

Slovo „zjevil“ zde znamená „signalizoval“, „naznačil“. Poselství Zjevení je apokalyptické proroctví. Bůh dává duchovní pravdy prostřednictvím symbolů. Někdy to jsou divoké symboly, ilustrace a alegorie. Daniel je jedno z apokalyptických proroctví. Je tam kozel se čtyřmi rohy, objevují se tam různé šelmy, a mnoho velmi podivných obrazů.

Viděli jste někdy levharta se čtyřmi křídly? S takovými obrazy se setkáváme v apokalyptických proroctvích. V Bibli je ještě několik dalších knih, které bychom nazvali apokalyptické. Kromě Daniela a Zjevení je to Ezechiel a Zachariáš. U Zachariáše se vyskytují např. dvě olivy, které jsou i ve Zjevení.

Vyskytují se i místa, kdy někteří proroci měli krátké sny. Avšak hlavní apokalyptická proroctví jsou v knihách Daniel, Ezechiel, Zachariáš a Zjevení.

Jonáš je prorok, ale když chodil po městě a říkal: „Za čtyřicet dní bude Ninive zničeno“, tak to nebylo apokalyptické proroctví. Mohlo se zdát apokalyptické pro obyvatele Ninive, ale bylo dáno prostým jazykem.

Když Ježíš u Matouše 24 vysvětloval učedníkům, tak to nebylo apokalyptické. V té části mluvil o historii Svého lidu.

V klasických proroctvích je kladen velký důraz na to, co praví Slovo Hospodinovo. Některá klasická proroctví znázorňují různé věci.

Např. Bůh řekl Ozeášovi: „Chci, aby sis vzal ženu nevěstku. Smyslem toho je, že Můj lid se dopouští smilstva vůči Mně.“ A to se dělo. Je to alegorie, ale není to apokalyptické proroctví.

Podobná proroctví mají ukázat, co se děje s Božím lidem.

Když se podíváme do Ezechiele 1, tak tam jsou čtyři zvířata, která mají tváře člověka, lva, vola a orla. A to vidíme i ve Zjevení. Jsou to velmi podobná vidění.

Když Amos řekl:

Am 8,11: „Aj, dnové jdou, dí Panovník Hospodin, že pošli hlad na zemi, ne hlad chleba, ani žízeň vody, ale slyšení slov Hospodinových,“ – Je to klasické, nebo apokalyptické proroctví? Klasické.

Velmi zřídka se v Bibli vyskytnou proroctví, která mohou mít duální aplikaci. Jsou velmi vzácná. Neohánějte se tímto pojmem volně bez omezení.

Dám vám příklad: Král David konečně dobyl všechny své nepřátele. Podrobil si všechny ostatní říše. A teď začal přemýšlet o vybudování Božího Chrámu, protože truhla smlouvy byla stále ve stanu.

Chíram postavil Davidovi krásný palác, ale truhla byla ve stanu a tak David chtěl postavit Chrám.

Přišel prorok Nátan. Když spolu mluvili, Nátan Davidovi řekl:

2.Sam 7,3: „I dí Nátan králi: Cožkoli jest v srdci tvém, jdi, učiň, nebo Hospodin s tebou jest.“

Ale poté, co odešel tak Pán Bůh Nátanovi řekl: „Nátane, to nebylo Moje Slovo, to je jen tvůj názor. Vrať se zpátky a řekni Davidovi: ‚Ty Mi nepostavíš dům.‘“

Přečtěme si, co proroctví říká:

1.Pa 17,11.12: „Nebo když se vyplní dnové tvoji, abys šel za otci svými, vzbudím símě tvé po tobě, kteréž bude z synů tvých, a utvrdím království jeho. 12 Onť mi ustaví dům, a já utvrdím trůn jeho až na věky.“

Kdo je tento Davidův syn, který měl postavit Dům Hospodinu a kterému měl Bůh upevnit trůn navěky? Někdo říká „Ježíš“ někdo zase říká „Šalomoun“. Oba máte pravdu.

David měl syna, který postavil skutečný, hmotný Dům a který se jmenoval Šalomoun. A víme, že i později v Bibli David řekl Šalomounovi: „Postav Dům, a musí být nádherný. Tady máš materiál. Tady jsou plány.“ To bylo naplnění proroctví. Avšak Ježíš řekl: „Zbořte tento Chrám, a ve třech dnech jej postavím.“ Byl Ježíš Davidův Syn? Postavil Dům, který bude trvat navěky? Ano. Šalomounův Chrám je už zničený.

To je příklad duálního proroctví.

Mojžíš řekl dětem Izraele:

„Když nebudete věrní, nepřátelé vás oblehnou.“

Dt 28,52: „A oblehne tě ve všech městech tvých, dokudž by nepadly zdi tvé vysoké a pevné, v nichž ty doufáš po vší zemi své; obležen, pravím, budeš ve všech městech svých, po vší zemi své, kterouž Hospodin Bůh tvůj dal tobě,“

Kdy se to naplnilo? Při zničení Jeruzaléma Nabuchodonozorem. A také při zničení Jeruzaléma Římany. Toto jedno proroctví se naplnilo dvakrát. A stalo se to i Severnímu Království, když ho zničili Assyřané. Můžeme tedy říci, že se to naplnilo třikrát.

U Mt 24 Ježíš mluví o ohavnosti zpuštění. O čem to mluvil? Řekl: „Když uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, tak ti, kdo jsou v Judsku, ať utečou do hor.“

Lk 21,20.21: „Když pak uzříte obležený od vojska Jeruzalém, tehdy vězte, žeť se přiblížilo zkažení jeho. 21 Tehdy ti, kdož jsou v Judstvu, utíkejte k horám, a kdo u prostřed něho, vyjděte, a kteří v končinách, nevcházejte do něho.“

A u Matouše je psáno:

Mt 24,15.16: „Protož když uzříte ohavnost zpuštění, předpověděnou od Daniele proroka, ana stojí na místě svatém, (kdo čte, rozuměj), 16 Tehdáž ti, kteříž by byli v Judstvu, nechť utekou na hory.“

Apoštolové položili Ježíšovi tři otázky: „Kdy se to stane?“ „Kdy bude zničen Chrám, a nebude ponechán kámen na kameni?“ „Jaké bude znamení Tvého Příchodu a konce světa?“ Mysleli si, že to všechno se stane najednou. Avšak mezi zničením Chrámu a koncem světa jsou stovky i tisíce let.

Ježíš odpovídá na otázky dohromady, protože tyto věci se někdy opakují.

V knize „Touha věků“ se píše:

„Ježíšova slova byla určena nejen učedníkům, ale i lidem, kteří budou svědky posledních událostí pozemských dějin. (DA 628; TV 401)“

A v knize „Myšlenky z hory blahoslavenství“:

„Proroctví, která se částečně naplnila zničením Jeruzaléma, platí plně pro poslední dobu.“ (MB 120; MON 70)

Tento princip vidíme i u Joele 2 a ve Skutcích 2,17.

Jl 2,28-32: „I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou. 29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého, 30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové. 31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný, 32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.“

Když je psáno: „I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše“, je to minulost nebo se to týká budoucnosti? Týká se to obou.

Co řekl Petr ve Skutcích 2, když byl vylit Duch svatý o Letnicích? Petr řekl: „Stalo se to, o čem je psáno u proroka Joele.“

Sk 2,16-21: „Ale totoť jest, což jest předpovědíno skrze proroka Joele: 17 A budeť v posledních dnech, (dí Bůh), vyleji z Ducha svého na všeliké tělo, a prorokovati budou synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši vidění vídati budou, a starci vaši sny míti budou. 18 A zajisté na služebníky a na služebnice své v těch dnech vyleji z Ducha svého, a budou prorokovati. 19 A ukáži zázraky na nebi svrchu, a znamení na zemi dole, krev a oheň a páru dymovou. 20 Slunce obrátí se v temnost, a měsíc v krev, prvé než přijde ten den Páně veliký a zjevný. 21 A staneť se, že každý, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.“

Je to však poslední výklad? Neočekáváme i my vylití pozdního deště z Joele 2? Je to duální proroctví.

V Bibli je několik příkladů duálního proroctví.

U proroka Malachiáše čteme:

Mal 4,5: „Aj, já pošli vám Eliáše proroka, prvé nežli přijde den Hospodinův veliký a hrozný,“

Stalo se to už v minulosti? Přišel Jan Křtitel v Duchu a v moci Eliáše? Ano.

Víte však, co řekl Ježíš. „Eliáš přišel a Eliáš přijde.“ Sám Kristus řekl: „Ano, naplnilo se to u Jana, ale Eliáš ještě přijde.“ Věříme tedy v nějaké budoucí naplnění předtím, než přijde „den Hospodinův veliký a hrozný.“

Některá proroctví mají tedy duální aplikaci a většina z toho, co vidíme u Daniela, nespadá do této kategorie.

Když měl Nabuchodonozor sen o stromu, tak židovský národ viděl, že se to naplnilo nejen u Nabuchodonozora. Cítili se jako strom, který měl být stromem života pro svět. Když nenaplnili, co měli naplnit, byli poraženi jako strom, a byli odvedeni do zajetí. Okovy z bronzu a ze železa znamenají Řecko a Řím. Pak se vrátili zpátky a stali se národem. Židé na sebe vždycky tak pohlíželi.

Také příběh o Jonášovi byl pro Židy něčím, co se stalo nejen Jonášovi. Říkali: „My jsme byli v zajetí a prošli jsme si velkým trápením. Byli jsme rozptýleni mezi pohany, jako když Jonáš šel do Ninive.“

Některá z těchto proroctví považovali za alegorie. Ale to není to samé jako duální proroctví.

**Středa – Dějinné a časové souvislosti v Bibli**

Existují čtyři hlavní způsoby, jak lidé pohlížejí na proroctví.

Preterizmus:

Když preterista čte Zjevení, tak si myslí, že Antikrist je Nero. Všechno se stalo v minulosti. Mají sklon vidět prorocké události z Daniela, jako že se staly v minulosti.

Futuristé věří, že všechno od Zjevení 4 a dále, je stále v budoucnu. Prohlašují, že ta samá proroctví se mají teprve naplnit v budoucnosti.

Idealisté si zase myslí, že apokalyptická proroctví jsou symboly obecných duchovních skutečností bez jakéhokoliv konkrétního historického odkazu. Mají vyučovat morální lekce.

My spadáme do kategorie historicismu. A právě tam spadá většina Protestantských reformátorů. To znamená, že tato apokalyptická proroctví dávají panorama historie týkající se posledních dnů.

Časové proroctví u Daniela vykládáme podle principu den za rok. Jak jsme na to přišli?

V Numeri 14,34 je psáno: „Podlé počtu dnů, v nichž jste procházeli zemi tu,“ – Byli v zemi jako vyzvědači 40 dnů. –„totiž čtyřidceti dnů, jeden každý den za rok počítaje, ponesete nepravosti své čtyřidceti let,“ – Byl to jeden rok za jeden den. – „a poznáte pomstu svého odtržení se ode mne.“

A u Ezechiele čteme:

Ez 4,6: „Když je pak vyplníš, budeš ležeti na pravém boku podruhé, a poneseš nepravost domu Judova čtyřidceti dnů.“

A toto je skvělý verš z Nového Zákona:

Židé přišli za Ježíšem a řekli Mu: „Herodes zabil Jana Křtitele. Pravděpodobně přijde, aby Tě zatkl. Musíš utéct a skrýt se.“ Jan zemřel asi šest měsíců poté, co Kristus začal sloužit. Celkem Ježíš sloužil tři a půl roku. Ježíš odpověděl:

Lk 13,32: „I řekl jim: Jdouce, povězte lišce té (Herodovi): Aj, vymítám ďábly, a uzdravuji dnes a zítra, a třetího dne dokonám.“

Kázal Ježíš další tři dny nebo další tři roky? A tak dokonce Kristus použil zde princip den za rok. Nelze to počítat jiným způsobem. Když studujete proroctví 70 týdnů v Daniel 9, tak to nedává smysl, pokud nepoužijete princip den za rok.

Ježíš řekl židovskému národu:

Mt 24,34: „Amen pravím vám, že nepomine věk tento, až se tyto všecky věci stanou.“ V Jeruzalémě nebude ponechán kámen na kameni.

Co je v Bibli jedna generace? To je 40 let. Nebylo to za 40 dní, bylo to o 40 let později. Ježíš řekl:

Mt 12,39: „On pak odpovídaje, dí jim: Pokolení zlé a cizoložné znamení hledá, ale znamení jemu nebude dáno, jediné to znamení Jonáše proroka.“

Co říkal Jonáš?

Jon 3,4: „A jakž počal byl Jonáš jíti po městě cestou dne jednoho a volati, pravě: Po čtyřidcíti dnech Ninive vyvráceno bude,“

Ninive bylo veliké město. Muselo se jím procházet tři dny. Jonáš přišel do města a pak jeden den cesty znamenal 12 hodin. To je tři a půl dne a Jonáš řekl: „Ještě čtyřicet dní a Ninive bude zničeno.“ Ježíš řekl: „Já jsem znamení Jonáše. Kážu tři a půl roku a za čtyřicet let bude město zničeno.“ – Nestalo se to tak? A tak řekl: „Jestliže chcete zjistit, co se stane Izraeli, studujte proroka Jonáše.“ A řekl: „Ninivští muži povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť učinili pokání na Jonášovo kázání — a hle, zde je někdo větší než Jonáš.“ (Mt 12,41 – ČSP)

„Ti pohané činili pokání, když Jonáš kázal. Nebude dáno jiné znamení, než znamení Jonáše. A zde je někdo větší než Jonáš.“ Ježíš použil princip den za rok, aby jim pomohl pochopit, co se má stát.

A nakonec máme část „Důležitost knihy Daniel pro současnost“.

**Čtvrtek – Důležitost knihy Daniel pro současnost**

Když čteme proroctví v kapitolách 2, 7, 8 až 12, tak si uvědomujeme, že teď žijeme v době konce.

Pokud chci vyučovat praktickou lekci o sebekontrole a zdravé křesťanské stravě, tak projdu Daniela kapitolu 1.

Pokud učím o znamení šelmy v posledních dnech, zaměřím se na kapitolu Daniel 3 o podobizně Nabuchodonozora. Tam byla modla, které se Danielovi přátelé nepoklonili.

Když mám učit o smělosti a odvaze, tak ukážu Danielova slova v kapitole 5.

Když chci vyučovat nádhernou lekci o osobním odevzdání a svědectví, tak čtu Daniela 6.

Kniha Daniel je pro nás dnes opravdu velice důležitá a aktuální.

Amen.

Děkuji vám, přátelé, že jste se k nám připojili. Už nám vypršel čas. Těšíme se na další společné studium knihy Daniel.

Ať vám Pán Bůh žehná. Za týden, dá-li Pán Bůh, budeme spolu zase studovat Jeho Slovo.