**L 2 – Z Jeruzaléma do Babylonu**

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

Vítám všechny v naší Sobotní škole. Vítám i ty, kdo se na nás dívají v televizi, nebo v přímém přenosu, či přes satelit.

Jsem skutečně nadšený, protože v tomto čtvrtletí studujeme knihu Daniel. Dnes se ponoříme do studia kapitoly Daniel 1. V této Lekci je opravdu mnoho hodnotných informací, které můžeme uplatnit ve svém životě.

Náš Základní verš je Daniel 1,17.

**Základní verš:**

Daniel 1,17: „Mládence pak ty čtyři obdařil Bůh povědomostí a rozumností ve všelikém literním umění a moudrostí; nadto Danielovi dal, aby rozuměl všelikému vidění a snům.“

**Neděle – Boží svrchovanost**

Kniha Daniel začíná porážkou. Kvůli své nevěrnosti byly děti Izraele odvedeny do zajetí. Přečtěme si o tom v první kapitole knihy Daniel ve verších 1 a 2.

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 domu Božího. Kterýž zavezl je do země Sinear, do domu boha svého, a nádobí to dal vnésti do domu pokladu boha svého.“

Na úplném začátku knihy Daniel vidíme bitvu mezi bohy. Zdá se, jakoby Bůh Izraele byl poražen bohem Babylonu.

Jaké je první město, které je zmíněno v Bibli? Vzpomínáte, že když Kain odešel, postavil město. A pak čteme o Nimrodovi v Genesis 10,8.10:

Gn 10,8-10: „Zplodil také Chus Nimroda; onť jest počal býti mocným na zemi. 9 To byl silný lovec před Hospodinem; protož se říká: Jako Nimrod silný lovec před Hospodinem. 10 Počátek pak jeho království byl **Babylon** a Erech, Achad a Chalne, **v zemi Sinear**.“

A právě jsme četli, že Nabuchodonozor odnesl zlato z domu Božího svému bohu. To skutečně vypadalo jako bitva mezi bohy.

Bůh řekl prvním lidem, aby šli, naplnili zemi, rozptýlili se a množili se. A oni místo toho stavěli věž v Bábelu. Bábel znamená opozici, nepřátelství vůči Bohu. A původní slovo Bábel znamená „Brána Boží“. Bylo to, jakoby se člověk snažil postavit si svou vlastní cestu do nebe. Později však slovo Bábel začalo znamenat „blábolení“. Došlo totiž ke zmatení jazyků a lidé si nemohli porozumět a všichni blábolili.

Ve Zjevení se mluví o tajemství, Babylonu velikém, matce nevěstek a ohavností země.

Zj 17,5: „A na čele jejím napsané jméno: Tajemství, Babylon veliký, mátě smilstva a ohavností země.“

A pak ve Zjevení 21 je psáno:

Zj 21,2: „A já Jan viděl jsem město svaté, Jeruzalém nový, sstupující od Boha s nebe, připravený jako nevěstu okrášlenou muži svému.“

Probíhá tedy boj mezi Jeruzalémem a Babylonem od Genesis až ke Zjevení.

Nabuchodonozor přišel kvůli nevěrnosti Božího lidu a dobyl Jeruzalém, jak čteme v 2.Královské 21,10‑15.

2.Kr 21,10-15: „Ačkoli mluvíval Hospodin skrze služebníky své proroky, řka: 11 Proto že činil Manasses král Judský ohavnosti tyto, a páchal horší věci nad všecko, což činili Amorejští, kteříž byli před ním, a že přivedl i Judu k hřešení skrze ukydané bohy své, 12 Protož řekl Hospodin Bůh Izraelský: Aj, já uvedu zlé věci na Jeruzalém a na Judu, aby každému slyšícímu o tom znělo v obou uších jeho. 13 Nebo vztáhnu na Jeruzalém šňůru Samařskou, a závaží domu Achabova, a vytru Jeruzalém, jako vytírá někdo misku, a vytra, poklopí ji. 14 A opustím ostatky dědictví svého, a vydám je v ruku nepřátel jejich, i budou v loupež a v rozchvátání všechněm nepřátelům svým, 15 Proto že činili to, což jest zlého před očima mýma, a popouzeli mne od toho dne, jakž vyšli otcové jejich z Egypta, až do dnešního dne.“

V době, když byla odvedena první skupina do zajetí, tak Nabuchodonozor ještě Chrám nezničil, nevypálil ho a nevzal si nic z Chrámu, kromě několika nádob. Později se však vrátil a Chrám byl zničen.

V první kapitole knihy Daniel čteme, že město oblehl a odnesl některé předměty z Božího Domu do země Sinear, do domu svého boha.

Nicméně, předtím, než kniha Daniel skončí, Nabuchodonozor uvěří v pravého Boha.

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 domu Božího. Kterýž zavezl je do země Sinear, do domu boha svého, a nádobí to dal vnésti do domu pokladu boha svého.“

Odnesl z Chrámu Božího svícen? Ne. Odnesl kadidlový oltář? Ne. Odnesl do Babylonu Truhlu smlouvy? Ne.

Odnesl jenom některé poklady a dovolil Židům uctívat jejich Boha. Nechal tam důležité předměty pro bohoslužbu. Nezničil Chrám, protože souhlasili, že budou platit daně. Joakim byl jeden ze synů dobrého krále Joziáše. Možná ještě lepšího, než David. Joziáš byl jedním z nejlepších králů Judska, jakého kdy měli.

Pravděpodobně byl ještě lepší než Ezechiáš. Neexistuje žádná zmínka o tom, že by Joziáš udělal někdy něco špatného. Nakonec byl Joziáš zabit v bitvě poté, co dostal radu, aby tam nechodil. Jeho syn Joachin byl velmi mladý. Král Nabuchodonozor ho odvedl do zajetí a ustanovil králem Sedechiáše.

Sedechiáš přísahal, že bude platit daně, ale porušil přísahu. Přišel za ním i prorok Jeremiáš a řekl mu, že se musí podřídit babylonskému králi, aby měli mír. Jestliže Nabuchodonozor bude proti němu bojovat, tak to bude horší, než kdykoliv předtím.

Sedechiáš však proroka Jeremiáše a jiné Boží posly neposlechl.

A tak ve 2.Kr 24,18 čteme:

2.Kr 24,18: „V jedenmecítma letech byl Sedechiáš, když počal kralovati a jedenácte let kraloval v Jeruzalémě. Jméno matky jeho bylo Chamutal, dcera Jeremiášova z Lebna. 19 I činil to, což jest zlého před očima Hospodinovýma, všecko tak, jakž byl dělal Joakim. 20 Nebo se to dálo pro rozhněvání Hospodinovo proti Jeruzalému a Judovi, až je i zavrhl od tváři své. V tom opět zprotivil se Sedechiáš králi Babylonskému.“ – Potom Nabuchodonozor dobyl město. Poté, co mu před očima zabili jeho syny, Babyloňané Sedecháše oslepili.

Chrám shořel, město bylo vypáleno, a všichni byli odvedeni do zajetí. Během prvního zajetí byla odvedena do Babylonu jen malá skupina.

**Pondělí – Víra pod tlakem**

A to se dostáváme k Danielovi 1. Ve verších 3-7 je řečeno:

Da 1,3-7: „Rozkázal také král Ašpenazovi, správci dvořanů svých, aby přivedl z synů Izraelských, z semene královského a z knížat, 4 Mládence, na nichž by nebylo žádné poškvrny, a krásného oblíčeje, a vtipné ke vší moudrosti, a schopné k umění i k nabývání jeho, a v kterýchž by byla síla, aby stávali na palácu královském, a učili se liternímu umění a jazyku Kaldejskému. 5 I nařídil jim král odměřený pokrm na každý den z stolu královského, i vína, kteréž on sám pil, a aby je tak choval za tři léta, a po dokonání jich aby stávali před králem. 6 Byli pak mezi nimi z synů Juda: Daniel, Chananiáš, Mizael a Azariáš. 7 I dal jim správce dvořanů jména. Nazval Daniele Baltazarem, Chananiáše pak Sidrachem, a Mizaele Mizachem, a Azariáše Abdenágem.“

Vzpomínáte si, co je psáno u Izaiáše 38 a 39?

Ezechiáš onemocněl a modlil se k Bohu, aby ho uzdravil, plakal a volal k Němu. Izaiáš byl poslán zpátky k Ezechiášovi a řekl mu: „Budiž, máš stále smrtelnou nemoc, ale Pán Bůh prodlouží tvůj život.“

A mimochodem, všichni jsme smrtelně nemocní. Protože „Mzdou hříchu je smrt.“

Pán Bůh řekl: „Přidám ti 15 let života.“ V té době se narodil Manasse, který vůbec nebyl dobrý král.

Bůh na znamení, že uzdraví Ezechiáše, nechal slunce vrátit se zpět. Přišli vyslanci z Babylonu a Ezechiáš tím byl velmi nadšený.

Vyslanci se chtěli dozvědět něco o Bohu, který způsobil tento zázrak. A Ezechiáš místo, aby mluvil o Pánu Bohu, tak mluvil o sobě samotném. Ukázal jim všechny své poklady, zbrojnici, parfémy, ukázal jim úplně všechno, ale nemluvil o Pánu Bohu, na rozdíl od Šalomouna, když za ním přišla královna ze Sáby.

Izaiáš tedy přišel za Ezechášem a předložil mu soud.

Iz 39,5-8: „Tedy řekl Izaiáš Ezechiášovi: Slyšiž slovo Hospodina zástupů: 6 Aj, dnové přijdou, že odneseno bude do Babylona, cožkoli jest v domě tvém, a cožkoli nachovali otcové tvoji, až do tohoto dne; nezůstaneť ničeho, (praví Hospodin). 7 I syny tvé také, kteříž pojdou z tebe, kteréž zplodíš, poberou, a budou komorníci při dvoře krále Babylonského.“

To se doslova naplnilo, jak čteme v knize Daniel, kde je psáno, že zajatí mladíci byli z královského semene, z pokolení Juda. Tito mladí muži byli odvedeni, aby se stali eunuchy.

Nechci to příliš rozvádět, ale Ježíš řekl: „Jestliže se muž ožení, už se nemá rozvádět.“ A učedníci byli velmi překvapeni, že neexistuje žádný jiný biblický důvod pro rozvod kromě smilstva. Jeden z nich řekl: „To je potom lepší se vůbec neženit.“

Je to zvláštní, když si mysleli, že není možné být věrný.

Ježíš řekl: „Někteří lidé jsou eunuchové, protože se tak narodili. Někteří jsou eunuchové, protože je takovými učinili lidé a jíní jsou eunuchové, protože se tak rozhodli.

ČSP – Mt 19,12: „Jsou totiž eunuchové, kteří se už takto narodili z matčina lůna; a jsou eunuchové, které učinili eunuchy lidé; a jsou eunuchové, kteří se sami stali eunuchy pro království Nebes. Kdo může chápat, chápej.“

Pavel by mohl být ve třetí kategorii. Rozhodl se, že se neožení.

Jsou lidé, které učinili eunuchy lidé. To bylo běžné ve starověku, kde král měl harém s mnoha manželkami. Mudrci, poradci, a ti, kdo se starali o ženy, se museli podrobit chirurgickému zákroku, aby se zajistilo, že všechny královy děti byly skutečně jeho dětmi.

Nikdy tedy neuslyšíme o Danielově manželce, ani o manželce Chananiáše, Mizaela, nebo Azariáše. Tito čtyři mladíci se měli plně soustředit na své úkoly, a neměli se rozptylovat ženami. Proto si prošli touto procedurou.

Muselo to být velice pokořující pro jakéhokoliv Žida. Pro ně totiž bylo velmi důležité mít děti. Doufali, že skrze jejich potomky by mohl přijít Mesiáš.

A pak čteme, že král ustanovil správce dvořanů, aby se staral o tyto mladé muže, kteří si měli projít školením.

Nabuchodonozor byl velmi chytrý král. Když dobyl nějakou zemi, uvědomoval si, že musí zajistit organizaci. Vzdělání bylo velice důležité. Alexandr to také dělal, ale on to převzal od Nabuchodonozora. Alexandr zakládal knihovny, školy, a šířil učení Platóna a Aristotela.

Nabuchodonozor věřil, že musí lidi vzdělávat a vychovávat. Babylon byl centrem učenosti. Byli tam mudrci, kteří studovali nebe. Nebyli to však jen astrologové, ale byli to astronomové.

A tak řekl: „Chci, aby někteří židé byli na mém dvoře. Dobyl jsem tyto lidi a neznám jejich jazyk a neznám jejich zvyky. Potřebuji některé jejich představitele, kteří budou vyškoleni. Přiveďte nejbystřejší, nejchytřejší mladé muže, hezkého vzhledu s největším potenciálem.“ Měli to být mladíci hezkého vhledu, protože budou v paláci a aby se  král nepohoršil, když se s nimi bude setkávat.

Da 1,4: „Mládence, na nichž by nebylo žádné poškvrny, a krásného oblíčeje, a vtipné ke vší moudrosti, a schopné k umění i k nabývání jeho, a v kterýchž by byla síla, aby stávali na palácu královském, a učili se liternímu umění a jazyku Kaldejskému.“

Král řekl: „Přiveďte ty nejchytřejší, nejbystřejší, nejlepší, kteří budou stát přede mnou. Budou vzděláváni, aby mohli být zástupci svého lidu. A možná někteří nejbystřejší z nich mohou být v radě a stanou se poradci u různých problémů.“

Když měli být školeni v králově univerzitě, měli dostávat pokrm z královského stolu. Bylo jim tedy řečeno, že budou jíst babylonská jídla.

Da 1,3.4: „Rozkázal také král Ašpenazovi, správci dvořanů svých,“: „Budeš je učit literaturu a jazyk Kajdejských.“

Da 1,5: „I nařídil jim král odměřený pokrm na každý den z stolu královského, i vína, kteréž on sám pil, a aby je tak choval za tři léta, a po dokonání jich aby stávali před králem.“

Tento program školení trval tři roky. Jak dlouho Ježíš vyučoval své učedníky? Tři a půl roku.

Byl to tedy tříletý program výchovy, a když skončil, měli začít sloužit králi.

**Úterý – Pevné rozhodnutí**

Byli tedy vybráni čtyři židovští mladíci, avšak byl tu jeden problém.

Da 1,8: „Ale Daniel uložil v srdci svém, aby se nepoškvrňoval pokrmem z stolu královského, a vínem, kteréž král pil. Pročež hledal toho u správce nad dvořany, aby se nemusil poškvrňovati.“

Myslím, že můžeme předpokládat, že to nebyl jenom Daniel. Daniel mluvil za sebe i za své tři přátele. Říkali: „To nemůžeme dělat. Tento pokrm jíst nemůžeme.“

Je několik důvodů, proč se nemohli zúčastnit královské hostiny.

Za prvé, některá jídla v babylonském baru byla s největší pravděpodobností nečistá. Kde se v Bibli nachází rozlišení čistých a nečistých jídel?

Přečtěme si z Levitiku 11.

Lv 11,2: „Mluvte k synům Izraelským, řkouce: Tito jsou živočichové, kteréž jísti budete ze všech hovad, kteráž jsou na zemi: 3 Všeliké hovado, kteréž má kopyta rozdělená, tak aby rozdvojená byla, a přežívá, jísti budete.“ – Musí splňovat obě kritéria. – „4 A však z těch, kteráž přežívají, a z těch, kteráž kopyta rozdělená mají, nebudete jísti, jako velblouda; nebo ač přežívá, ale kopyta rozděleného nemá, nečistý vám bude.“

Velbloud byl velmi populární pokrm v Kristově době. Proto Ježíš řekl náboženským vůdcům:

Mt 23,24: „Vůdcové slepí, kteříž cedíte komára, velblouda pak požíráte.“

Co tím myslel, bylo, že pečlivě cedili vodu a mléko, aby tam nebyla náhodou malá muška, protože by to mohl být nečistý hmyz, ale přitom jedli řízky z velblouda.

Velbloud je tedy nečistý, protože nemá rozdělená kopyta, i když přežvykuje.

Lv 11,5: „Ani králíka,“ – To je jako zajíc. – „kterýž ač přežívá, ale kopyta rozděleného nemá, nečistý vám bude. 6 Ani zajíce; nebo ač přežívá, ale kopyta rozděleného nemá, nečistý vám bude. 7 Tolikéž ani svině; nebo ač má rozdělené kopyto, tak že se rozdvojuje, ale nepřežívá, nečistá bude vám.“

Právě čtu jednu knihu o lidech, kteří ztroskotali u jednoho ostrova jižně od Nového Zélandu v roce 1865. Když viděli na zemi nějaké stopy, mysleli si, že na ostrově jsou divoké ovce. Ale později zjistili, že to byla prasata. Měla totiž rozdělená kopyta a tak podle stop je možné si je splést se srnkou nebo ovcí.

Avšak prasata se od ovcí velmi liší. Jsou to mrchožrouti a zvířata, která se živí odpadem. Nepřežvykují trávu a nejsou vegetariáni jako ovce a kozy. A tak je psáno:

Lv 11,7: „…nečistá bude vám. 8 Masa jejich nebudete jísti, ani těla jejich mrtvého se dotýkati, nečistá budou vám. 9 Ze všech pak živočichů, kteříž u vodách jsou, tyto jísti budete: Všecko, což má plejtvy a šupiny u vodách mořských i v řekách, jísti budete. 10 Všecko pak, což nemá plejtví a šupin v moři i v řekách, buď jakýkoli hmyz vodný, aneb jakákoli duše živá u vodách, ohavností bude vám. 11 A tak v ohavnosti vám budou, abyste masa jejich nejedli a těla jejich v ohyzdnosti měli. 12 Což tedy nemá plejtví a šupin u vodách, to v ohavnosti míti budete.“

Musela být splněna obě kritéria, aby to byl čistý pokrm: „Ploutve a šupiny.“

Kdosi se zeptal, jestli je tuňák čistý. Ano má šupiny, přestože jsou velice malé, až mikroskopické.

Nečistý je však žralok, sumec, pangas. To jsou mrchožrouti.

Hlemýždi jsou nečistí, a stejně tak i škeble, krabi, humři. Dříve, než jsem poznal pravdu tak jsem si lovil vlastní humry. Jedl jsem i raky. To všechno jsou však mrchožrouti, nečistá zvířata.

Bůh říká: „Nejezte to.“

A co se ptáků týče, je psáno:

Lv 11,13: „Z ptactva pak tyto v ohavnosti míti budete, jichžto nebudete jísti, nebo ohavnost jsou, jako jest orel, noh a orlice mořská, 14 Též sup, káně a luňák vedlé pokolení svého,“ – To jsou dravci. – „15 A všeliký krkavec vedlé pokolení svého,“ – Krkavci jsou všežravci.

„16 Také pstros, sova, vodní káně, a jestřáb vedlé pokolení svého, 17 A bukač, křehař a kalous, 18 A porfirián, pelikán a labut, 19 Též čáp a kalandra vedlé pokolení svého, dedek a netopýř.“

Lidé se ptají: „A co labuť?“ Ta je také nečistá.

Pro vodní živočichy platí dvě pravidla: „Ploutve a šupiny“.

Pro zvířata platí dvě pravidla: „Rozdvojená kopyta a přežvykuje.“

Pravidlo pro ptáky je, že to jsou vlastně domácí ptáci jako: kuřata, krocani, holubi, křepelky a technicky vzato i vrabci.

Ježíš řekl: „Zdaliž nebývají prodáváni dva vrabečkové za penízek? A však jeden z nich nepadá na zem bez Otce vašeho.“ (Mt 10,29)

Vrabci mohli být obětováni. Nejchudší lidi přinášeli vrabce, aby je obětovali v Chrámu. Nečisté zvíře nemohlo být nikdy přineseno jako oběť a obětováno v Chrámu. To byla ohavnost.

Kdyby někdo přinesl vepře jako oběť, tak to by byla vrcholná, největší urážka a potupa.

Jeden z důvodů, proč Daniel a jeho přátelé nemohli jíst tyto pokrmy, byl ten, že se jednalo o nečistá jídla.

Někdo může říct: „To je proto, že to byly zákony pro Židy té doby. My už si s tím dnes nemusíme lámat hlavu.“

„Óóóch.“ Opravdu?

Kolik z vás jsou příbuzní Noema? To jsme všichni. Pokud si to nemyslíte, tak to bychom si s vámi o tom rádi promluvili. Máte totiž příbuzné, kteří přežili potopu ☺

Všichni jsou příbuzní Noema. Ukázal Pán Bůh rozdíl mezi čistým a nečistým jídlem Noemovi? Ano.

Nečistá zvířata nastoupila do archy po dvojicích, protože si nemuseli dělat starosti s tím, že je někdo sní během plavby. Čistá zvířata však musela být vzata po sedmi, protože mohla být snědena, a byla použita jako obětní zvířata po potopě.

Nemůžeme jíst nic, co nelze použít jako oběť. A mimochodem, naše tělo je chrámem Ducha svatého. A kdo poskvrňuje tento chrám, toho zničí Bůh. Tak je psáno v Novém Zákoně.

Neplatí to jen pro Židy. Jídlo se dělilo na čisté a nečisté pro všechny lidi.

Někdo může namítnout: „Neměl snad Petr vidění, kde Bůh prohlásil všechny pokrmy za čisté?“

Petr měl vidění, ale Pán Bůh neprohlásil všechny pokrmy za čisté. Ve vidění sestoupila z nebe plachta s nejrůznějšími tvory, čistými a nečistými. A Pán Bůh řekl: „Vstaň a jez.“

Avšak Petr řekl: „Nikoli, Pane, neboť jsem nikdy nejedl nic obecného aneb nečistého.“ (Sk 10,14)

A to nám něco říká. Stalo se to ve Skutcích 10, asi 7 nebo 8 let po ukřižování a nanebevstoupení. A Petr přesto stále říkal: „Nikdy jsem nejedl nic obecného nebo nečistého.“

Ježíš učedníkům nikdy neřekl, že jíst nečisté je v pořádku.

Petr protestuje proti vidění. Třikrát se plachta snesla dolů a nikdy si nic z plachty nevzal a nejedl.

Když si kladl otázku, co toto vidění znamenalo, přišli za ním tři pohané. A Petr řekl: „Pán Bůh mi ukázal, že nemám žádného člověka nazývat nečistým.“

Toto vidění nemá nic společného s jídlem. Souviselo to s přinášením a hlásáním evangelia pohanům.

Někteří lidé to používají, aby mohli říkat: „Teď už nezáleží na tom, co křesťan jí.“ To je však opravdu absurdní, protože inteligentní lidé vědí, co je psáno:

Ga 6,7: „Nemylte se, Bůhť nebude oklamán; nebo cožkoli rozsíval by člověk, toť bude i žíti.“

ČSP – Ga 6,7: „Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.“

To platí dokonce, i když nemluvíte o čistých a nečistých pokrmech. Když člověk jí příliš mnoho cholesterolu, může sklidit infarkt. Pokud jíte příliš mnoho cukru, můžete sklidit obezitu. Sklidíte to, co zaséváte. Všichni vědí, že záleží na tom, co jedí.

Jestliže křesťan říká, že Bohu nezáleží na tom, co jíme, tak to je opravdu směšné. Samozřejmě, že Mu na tom záleží. Chce, abychom v tom byli moudří.

Jak se Eva dostala do problémů? Záleží Bohu na tom, co jíme? Celý svět má teď problémy, protože někdo jedl něco, co neměl jíst. Bůh řekl: „Jezte z těchto stromů, ale nejezte z tohoto stromu.“

Bůh nikdy nezrušil zdravotní zákony. Židovský žaludek je úplně stejný, jako náš žaludek.

A mimochodem, jelikož dodržovali tyto zákony, Pán Bůh je požehnal a stali se velmi odolnými proti nemocem.

Když se podíváme na historii, tak alespoň částečně jeden z důvodů, proč byli požehnaní, je, že tyto zdravotní zákony dodržovali.

A tak jeden z důvodů, proč Daniel nejedl tyto pokrmy z královského stolu, byl, že tam byla některá nečistá jídla.

Za druhé, tato zvířata mohla být poražena nečistým způsobem, totiž, že nebyla zbavena krve. Předpokládejme, že na jídelníčku bylo kuře a ovce. To by Daniel mohl jíst. Ale Bůh řekl: „Zvířata mají být podřezána a zbavena krve.“

Dokonce i v Novém Zákoně je psáno: „Řekněte pohanům, ať nejí maso s krví.“

To se netýkalo jenom nečistých zvířat. Ani čistá zvířata nesměla být zardoušena. O tom se píše ve Skutích 15.

Sk 15,20: „…ať se zdržují od poškvrn modl, a smilstva, a toho, což jest udáveného, a od krve.“

A tak Pán Bůh dokonce i v Novém Zákoně přesně určil, že nemají jíst krev. To je zdravotní zákon. Zdravotní zákony tedy nebyly evidentně zrušeny.

Nabuchodozorův banket mohl obsahovat pokrmy, které nebyly připraveny vhodným způsobem.

Za třetí, velká část pokrmů, které jim Nabuchodonozor dával, mohla být obětována nějaké modle. Daniel nechtěl, aby to vypadalo, jakože podporuje pohanské bohy, kteří se zmocnili svatých předmětů z Chrámu.

Z těchto důvodů řekl velice mile a uctivě: „Nechci se poskvrnit.“ Učinili tedy toto pevné rozhodnutí.

Pro Daniela, aby řekl: „To nebudeme jíst,“ nebylo vůbec snadné. Musíme pamatovat, že se snažil přijít na to, jak je neurazí.

Většina dětí Izraele, které byly odvedeny do Babylonu, nebyla přivedena do paláce, a nejedly z králova stolu. Mnozí z nich vypadali pravděpodobně jako váleční zajatci v době, kdy přišli do Babylonu. Byli zotročeni.

Daniel a jeho tři přátelé měli obrovské štěstí v tom, že nejspíš dostali čisté ubytování, kde měli žít. Měli hezké šaty, které si měli oblékat, byli chráněni královskou stráží a nežili v chudobě.

Proto, aby jako zajatec řekl, co bude jíst a co ne, by mohlo být špatně pochopeno. Mohli by mu říct: „Jak se opovažuješ! Byl jsi vybrán, abys byl v paláci, a chceš nám poroučet, co budeš jíst?“

Museli se tedy modlit, aby nalezli způsob, jak to říct. A pravděpodobně to řekli velmi pokorně. Možná museli i vysvětlovat, že to má náboženské důvody. A Daniel řekl: „Nemůžeme se poskvrnit, kvůli naší víře.“

V 1.Kor je psáno:

1.Kor 10,28: „Pakli by vám někdo řekl: Toto jest modlám obětované, nejezte pro toho, kdož oznámil, a pro svědomí. Páně zajisté jest země i plnost její.“

Celá tato záležitost spočívala v tom, že nejedli jídlo proto, že bylo obětováno modlám. Zdá se, jako by v Novém Zákoně bylo několik protichůdných názorů, jestli můžeme, nebo nemůžeme jíst pokrmy obětované modlám. Verš, který jsme si přečetli, nám pomůže s vysvětlením.

Učedníci se velmi jasně vyjádřili ve Skutcích 15, kde těm, kteří uvěřili, přikázali, aby nejedli věci obětované modlám. „Nechceme, aby si pohané mysleli, že uctíváme modly.“

Později Pavel řekl: „Vy jste modlám neobětovali.“

Musíme pochopit, jak to bylo v biblických řecko-římských dobách. Existovaly tam tisíce nejrůznějších bohů. Na každém trhu, kde lidé nakupovali biblicky čisté maso, se všechna zvířata zabíjela před modlou. A tak Pavel řekl: „Jestliže si tam něco koupíte, tak vy jste to neobětovali modle. Modla nic neznamená, je mrtvá. Ale pokud to znepokojí svědomí nějakého člověka, tak to nedělejte.“

Vzpomínáte si, jak Pavel řekl v Listu Římanům 14: „Ti, kdo jsou slabí, ať jedí jenom zeleninu.“ Někdo si může říct: „To znamená, že vegetariáni jsou slabí.“ To však nemá nic společného s vegetariánstvím. Myslí se tím, že ti, jejichž víra byla slabá, nemohli jíst maso, protože se obávali, že by tím uctívali modlu.

Pro dnešní dobu to vysvětluji takto: „Kolika z vás chutná čínské jídlo?“ Mě chutná, tento týden jsem ho jedl. „Kolik z vás bylo v Čínské nebo asijské restauraci, kde měli Buddhu?“ Já jsem v takové restauraci byl. „Uctíváte Buddhu?“ Viděl jsem, že u vchodu je malá soška Buddhy a hoří u ní kadidlo. U obrazu Buddhy je i svíčka.

Uctíváte Buddhu, když jíte v té restauraci? Pokud vám to dělá starosti, tak do té restaurace nechoďte jíst.

Když si však uvědomíte, že modla je jen kus kamene, a nic to s jídlem neudělá, můžete jíst s čistým svědomím a pochutnat si. Kdyby to však mělo vaše svědomí zatížit, tak to nejezte, protože to neděláte ve víře. A to, co není z víry, je hřích.

Ř 14,23: „A cožkoli není z víry, hřích jest.“

Daniel věděl, že ho druzí pozorují. Byli tam i jiní Židé, nejenom Chananiáš, Mizael a Azariáš. A tak tito čtyři mladíci říkali: „Nebudeme jíst, protože to bylo obětováno modlám a nechceme vydávat špatný signál.“

Četli jsme si, jak Nabuchodonozor řekl: „Můj bůh je věší, než váš Bůh, protože moji bohové vzali poklady vašeho Boha.“

Když byl Daniel odveden do zajetí, Nabuchodonozor vešel do Chrámu a odnesl některé poklady. Později v době Sedechiáše se vrátil a vyraboval Chrám. Vzal úplně všechno z Chrámu nejenom veškeré zlato. Odnesl i bronzové sloupy a rozbil je na kusy, protože byly příliš velké na převoz.

V Bibli je psáno, že sloupy dosahovaly 18 loket a hlavice 5 loket.

Jer 52,21: „Nebo sloupů těch, osmnácti loket byla výška sloupu jednoho, kterýž okolek měl dvanácti loktů, ztlouští pak čtyř prstů byl dutý. 22 A makovice na něm měděná, a makovice jedné výška pěti loket,“

Byly to masivní bronzové sloupy. Nabuchodonozor odnesl úplně všechno, co mělo nějakou hodnotu.

Avšak mezi věcmi, které byly odneseny z Chrámu, nebyla Truhla smlouvy.

Kam se poděla Truhla smlouvy? Všimli jste si, že od doby před Nabuchodonozorem a po něm, už není nikde zmíněna?

Když se po 70ti letech vrátili zpátky z Babylonu, tak se mluvilo o různých předmětech, které se vrátily, ale Truhla smlouvy nebyla nikde uvedena.

Nejlepší vysvětlení, které se nabízí, je, že prorok Jeremiáš spolu s kněžími, když viděli Nabuchodonozora před městem a věděli, že město padne a bude dobyto, vešli do Chrámu, odnesli Truhlu a schovali ji v jedné z mnoha jeskyní, které doslova vytvářejí plástev pod Jeruzalémem.

Byl jsem v Jeruzalémě několikrát a pod městem a kolem města je spousta jeskyní a hrobek. Jsou jako bludiště, kde se člověk může ztratit. A pokaždé, když staví nějakou budovu, objeví nějakou novou jeskyni.

Pravděpodobně Truhla je tam dodnes ukrytá. Nicméně, probíhá tady bitva mezi bohy.

Podívejme se do Zjevení 2,20.

Zj 2,20: „Ale mámť málo proti tobě, že necháváš ženy Jezábel, kteráž se býti praví prorokyní, aby učila a svozovala služebníky mé, aby smilnili, a jedli modlám obětované.“

Vidíte tedy, že v Novém Zákoně záleželo na tom, jestli jedli pokrmy obětované modlám?

Pavel řekl: „Když nakupujete na trhu, tak to je jedna věc.“ Ale účastnit se obětních hodů bylo zakázáno.

Daniel učinil návrh. Řekl správci dvořanů:

Da 1,12.13: „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.“

Daniel věděl, že na tom budou lépe, protože žili na této stravě, když byli doma. A řekl:

ČSP – Da 1,13: „…A jak uvidíš, tak se svými otroky nalož.“ „Nechceme vypadat jako nevděčníci. Není to jen proto, že to je proti našemu svědomí, ale pokud je tvým cílem, abychom vypadali dobře a hezky, tak nám dávej tuto stravu a potom porovnej, kdo na tom bude lépe.“

Myslím, že správce, kterého vrchní komorník přidělil, byl trochu zmatený. A tak řekl: „Dobře, dám vám deset dnů. Nemám co ztratit. Když budete jíst deset dnů zeleninu, tak vás to nezabije.“

Pravděpodobně to byly i nějaké luštěniny jako fazole, a ovesné vločky a podobně. V podstatě Daniel řekl: „Dávej nám vegetariánskou stravu.“

Nechtěli riskovat, že budou jíst něco, co bylo obětováno modlám. To ovšem znamenalo, že nebudou jíst žádné maso. A chtěli pít jen vodu, nikoliv víno. Proč nechtěli pít víno z Nabuchodonozorova vinného sklepu?

Bible říká:

Abk: „Běda tomu, kterýž napájí bližního svého, přičiněje nádoby své, tak aby jej opojil, a díval se na jeho nahotu.“

Př 23,1: „Víno činí posměvače, a nápoj opojný nepokojného; pročež každý, kdož se kochá v něm, nebývá moudrý.“

ČSP – „Víno činí posměvače, a nápoj opojný nepokojného; pročež každý, kdož se kochá v něm, nebývá moudrý.“

Noé pil víno a skončil opilý a nahý ve svém stanu. A Cham byl proklet a v důsledku toho i Kanán.

V Bibli je psáno také, že Lotovi dcery daly svému otci víno a tak se stal jedním z mála mužů v Bibli, kdy jeho děti byly zároveň i jeho vnoučata. Vyspal se se svými dcerami, poté co se opil.

David se pokusil opít Uriáše a šel proti jeho svědomí. O vínu se nepíše nic hezkého. Je psáno: „Dejte ho umírajícímu.“ Bible o vínu neříká nic dobrého.

Lidé však říkají: „Ale vždyť Ježíš proměnil vodu ve víno. Pití vína musí být tedy v pořádku.“ Avšak tento výraz pro víno v Bibli znamená „nové víno“, které je nefermentované. Ježíš mluvil o Svém evangeliu jako o novém vínu.

Ježíš také řekl:

Mt 26,29: „Ale pravímť vám, žeť nebudu píti od této chvíle z tohoto plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu s vámi **nový** v království Otce svého.“

Když proměnil vodu ve víno, tak nezpůsobil, že víno rychle zkvasilo, ale proměnil ji v tu nejlepší hroznovou šťávu. Správce hostiny řekl ženichovi: „Ty zachoval jsi víno dobré až dosavad.“ (J 2,10)

Čerstvou hroznovou šťávu totiž lidé mají jenom během sklizně.

Víno je špatné a Daniel a jeho přátelé řekli: „Nebudeme ho pít.“

A tak jedli jenom zeleninu, původní stravu, kterou Bůh dal člověku, jak o tom čteme v Genesis 1,29.

Gn 1,29: „Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm.“

Ašpenáz tedy dával těmto mladíkům takovouto stravu. A píše se zde, že byli bezchybní a moudří.

**Středa – Bezchybní a hezcí**

Proč byli vybráni kvůli svému vzhledu? Jsou hezcí lidé chytřejší, než oškliví lidé? Takovou teorii odmítám.

Avšak v Bibli se píše o některých lidech, že byli hezcí, a s několika málo výjimkami to byli zbožní lidé. Např. Ester, o které je psáno:

Est 2,7: „A děvečka ta byla pěkné postavy a krásné tváři“.

Dále Josef, Sára, Rebeka, Ráchel. O Ráchel je psáno:

Gn 29,17: „Ráchel byla pěkné postavy a krásné tváři.“

Nebo Mojžíš, Saul, David, Támar, sestra Absolona:

2. Sam 13,1: „I stalo se potom, že Absolon syn Davidův měl sestru krásnou, jménem Támar“. I Absolon byl pohledný.

A také Betsabé, Abigail, Abizag, Jóbovy dcery, a Vasti.

Ať žijeme kdekoliv, budeme čelit různým výzvám, abychom porušili svou věrnost pod tlakem kultury. Například křesťanští studenti medicíny musí poslouchat své sekulární profesory, kteří přednášky prokládají evolučními nesmysly.

Stejně tak Daniel a jeho přátelé museli poslouchat mnoho babylonských falešných nauk.

Bůh však ocenil věrnost čtyř židovských zajatců a na konci desetidenní zkoušky vypadali zdravější, silnější a lépe živeni, než ostatní studenti, kteří jedli z královského stolu. Bůh dal Svým čtyřem služebníkům „…že znali všechno písemnictví i moudrost a rozuměli tomu, Danielovi nadto dal chápat každé vidění a sny.“ (ČSP – Da 1,17)

„Tento dar sehrál později v Danielově prorocké službě významnou roli.“

Po deseti dnech je správce nad dvořany prohlížel a ve verši 15 čteme, jak to dopadlo:

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.“

Vím, že někteří lidé nemají rádi tuto alegorii a říkají si: „Proč bych měl být tlustší?“ U nich to bylo něco jiného. Právě přešli poušť. Po svém zajetí překonali dlouhou cestu a museli zesílit. A správce dvořanů byl překvapen, že když jedli jenom zeleninu, vypadali mnohem lépe, než ostatní.

V knize „Proroci a Králové“ se píše:

„Po uplynutí deseti dní zkoušky se zjistilo, že vše dopadlo právě naopak, než jak se správce obával. „Tváře jejich byly krásnější, a byli tlustší na těle než všickni mládenci, kteříž pojídali pokrm z stolu královského.“ Daniel 1,15. Čtyři hebrejští mládenci vynikali vzhledem nad své druhy. Proto bylo Danielovi a jeho přátelům dovoleno, by po celou dobu své výchovy pojídali prostou stravu. (PK 484; PK 318.2)

Tři roky se hebrejští mládenci učili „liternímu umění a jazyku kaldejskému“ Daniel 1,4. Po celou tu dobu zůstali věrni Bohu a opírali se stále o moc Boží. Upevnili se v odříkavosti, byli opravdoví, cílevědomí, pilní a vytrvalí. Nebyla to pýcha ani ctižádostivost, která je přivedla na králův dvůr, do společnosti těch, kdož neznali Boha a nebáli se ho; byli zajatci v cizí zemi, poslaní tam Nekonečnou moudrostí. Odloučeni od vlivů domova a od posvátných svazků, snažili se chovat se chvályhodně, aby byli ke cti svého utlačovaného lidu a k slávě Boha, jehož služebníky byli. (PK 484; PK 318.3)

**Čtvrtek – Závěrečná zkouška**

Daniel se tedy rozhodl, že bude věrný. A nakonec byli podrobeni závěrečné zkoušce. O tom čteme v Knize Daniel 1,18.19:

Da 1,18.19: „A když se dokonali dnové, po kterýchž rozkázal král, aby je přivedli, přivedl je správce dvořanů před Nabuchodonozora. 19 I mluvil s nimi král. Ale není nalezen mezi všemi těmi, jako Daniel, Chananiáš, Mizael a Azariáš. I stávali před králem.“

 Ellen Whiteová o tom v knize „Proroci a Králové“ napsala:

 „U babylónského dvora byli shromážděni zástupci ze všech zemí, muži s největšími vlohami, muži nejštědřeji nadaní dary přírody, muži s nejrozsáhlejším vzděláním, jaké svět může poskytnout; mezi všemi těmi se nyní octli židovští mládenci. V tělesné síle a kráse, v duševních schopnostech a ve vědomostech byli nepřekonatelní. Rovná postava, pevný, pružný krok, krásná tvář, bystré smysly, čistý dech — to vše bylo vysvědčením dobrých zvyků, znamením ušlechtilosti, jíž příroda poctívá ty, kdož jsou poslušni jejích zákonů. (PK 485.2; PK 319.1)

Když je postavili vedle ostatních zajatců z jiných zemí, kteří byli na babylonské univerzitě a kteří jedli jídlo z královského stolu, tak byl mezi nimi výrazný rozdíl. Ostatní vůbec nevypadali zdravě.

A myslím, že Pán Bůh to neudělal jen proto, že se řídili zdravotním poselstvím. Pán Bůh jim požehnal proto, že Ho poslouchali a podřídili se Mu. Když člověk Pána Boha poslouchá, tak má čisté svědomí a to ovlivní, jak vypadá. Nevinnost vylepší náš vzhled.

Jejich vztah s Bohem a jejich nevinnost způsobily, že vypadali lépe, než ostatní, kteří jedli z královského stolu.

A nejen, že „tváře jejich byly krásnější, a byli tlustší na těle než všickni mládenci, kteříž jídali pokrm z stolu královského.“ (Da 1,15)

Ale ve verši 20 čteme:

Da 1,20: „A ve všelikém slovu moudrosti a rozumnosti, na kteréž se jich doptával král, nalezl je desetkrát“ – Kolik dnů trvala zkouška? Deset dnů. A kolikrát lepší je shledal? Desetkrát lepší.

Číslo deset v Bibli je často jako symbol Božího Zákona a vyskytuje se ve výrazech odvozených od deseti. A zde je řečeno, že byli desetkrát lepší. – „nalezl je desetkrát zběhlejší nade všecky mudrce a hvězdáře, kteříž byli ve všem království jeho.“

O tři kapitoly později tito čtyři Židé – Daniel, Chananiáš, Mizael, Azariáš – už byli správci všech babylonských provincií. (Da 2,49)

A v posledním verši první kapitoly je psáno:

Da 1,21: „I zůstával tu Daniel až do léta prvního Cýra krále.“

Malá poznámka pod čarou říká, že strava a střídmost mu pomohla být zdravější, a také moudřejší a pomohla mu dožít se vysokého věku. Žil produktivním životem naplněným moudrostí. To, že sloužil až do prvního roku Cýra krále, znamená, že Daniel žil za vlády krále Dareia a jeho nástupce. Nevíme jistě, kolik jim bylo let, ale je psáno, že byli odvedeni mladí muži. Nebyli to tedy už malé děti. Mohlo jim být tak 16 až 20 let, když byli zajati. To znamená, že Daniel se dožil přibližně 90ti až 100 let. Není řečeno, kdy přesně Daniel zemřel.

Během dlouhého života naplněného různými událostmi, Daniel zastával vlivné postavení, dokud neskončilo zajetí a nebyl vydán královský dekret o vybudování Chrámu. Byl mezi prvními zajatci, kteří byli odvedeni do Babylonu, a dožil se konce zajetí.

Bible nám dává mnoho dobrých důvodů, proč následovat zdravotní principy.

Je pro vás někdy těžké dodržovat zdravotní poselství v cizí zemi?

Lidé mi říkají: „Kazateli Dogu, asi budu muset jíst nečisté maso, když budu na cestách, protože jinak bych neměl co jíst.“

A tak si říkám: „Vždyť můžete jíst milióny jiných věcí.“ Já jezdím po celém světě a najím se všude, i když jsem vegetarián vegan. Ve skutečnosti je to jednodušší.

Existují místa, kde je to těžké? Daniel to zvládl, když byl zajatcem v královském paláci a bylo jim nařízeno jíst špatné a nečisté pokrmy. A Pán Bůh jim žehnal.

Mohou vás potkat různé zkoušky, ale nevzdávejte se tak lehce.

Jednou jsem slyšel, že prý důvod, proč lvi nesežrali Daniela v jámě lvové, byl ten, že Daniel měl příliš velkou odvahu.

Daniel byl pevný. Pamatujete si píseň „Dare to be a Daniel“ („Mít odvahu jako Daniel“). Myslím, že by měla být v našem zpěvníku.

Musíme zaujmout pevné stanovisko, dokonce, i když jsme v cizí zemi. Jako křesťané jsme, tak jako byl Daniel, v zajetí v cizí zemi. A musíme stát pevně na straně Pána Boha dokonce i v maličkostech.

Zastane se nás Pán Bůh? Ano.

Daniel byl povýšen a mohl se přimlouvat za svůj lid. Jste povzbuzeni spolu se mnou Danielovou věrností? Nikdy nepodceňujte, jak daleko může dosáhnout váš vliv.

Amen.

Pán Bůh vám žehnej, přátelé. Těším se, že příští týden budeme spolu studovat dál druhou kapitolu knihy Daniel.