**L 6 – Od domýšlivosti ke zkáze**

Kazatelé:

* Doug Batchelor, kazatel sboru Granite Bay a ředitel Amazing Facts
* *Jëan Ross, kazatel, zástupce ředitele Amazing Facts*

*Dobré ráno všem. Vítáme také všechny přátele, kteří se dívají online. Dnes budeme studovat 5. kapitolu knihy Daniel, velmi důležitý text v Písmu. Daniel a Zjevení patří mezi moje oblíbené knihy, a vím, že jsou to i oblíbené knihy kazatele Douga. A tak jsme se dohodli, že tuto Lekci budeme vyučovat společně.*

Dnešní Lekce 6 se týká jak knihy Daniel, tak i Zjevení a nazývá se „Od domýšlivosti ke zkáze“. Mluví se v ní o pádu Babylonu, který nacházíme v obou těchto velkých prorockých knihách.

*Nalistujte si v Bibli knihu Daniel kapitolu 5 a Lekci 6 v sešitu sobotní školy.*

Základní verš je z Daniele 2,21.

**Základní verš:**

Daniel 2,21: „A on proměňuje časy i chvíle; ssazuje krále, i ustanovuje krále; dává moudrost moudrým a umění majícím rozum.“

Je to citát z Da 2, ale mluví se v něm o tom, co se stane v Da 5.

Daniel 5 je jednou z klíčových kapitol v Bibli, protože je to přechod z jednoho království do druhého. A je to jedna z nejčastěji prorokovaných událostí Starého Zákona. Mluví se zde o pádu Babylonu a později se tím budeme zabývat více dopodrobna. Je o tom prorokováno mnohokrát různými proroky. Např. Daniel, Izaiáš, Jeremiáš předpovídali do detailu, co se stane tak, že je to až neuvěřitelné. Je to historická událost a některé z historických událostí jsou zapsány jenom v Bibli a nikde jinde se s nimi nesetkáme.

Někteří historikové komentují tuto událost. A tak máme docela věrný a spolehlivý obraz toho, co se stalo.

**Neděle – Balsazarova hostina**

Začneme tím, že si přečteme několik prvních veršů z kapitoly 5.

*Da 5,1-4: „Balsazar král učinil hody veliké tisíci knížatům svým, a před nimi víno pil. 2 A když pil víno Balsazar, rozkázal přinésti nádobí zlaté a stříbrné, kteréž vynesl Nabuchodonozor otec jeho z chrámu Jeruzalémského, aby z něho pili král i knížata jeho, ženy jeho i ženiny jeho. 3 I přineseno jest nádobí zlaté, kteréž vynesli z chrámu domu Božího, kterýž byl v Jeruzalémě, a pili z něho král i knížata jeho, ženy jeho i ženiny jeho. 4 Pili víno, a chválili bohy zlaté a stříbrné, měděné, železné, dřevěné a kamenné.“*

Nejprve si povězme něco o historickém pozadí toho, co se zde dělo. Je řečeno, že Balsazar byl králem. Technicky vzato, byl králem spolu se svým otcem Nabonidem.

Nabuchodonozor kraloval asi 40 let a nakonec se obrátil k Bohu a chválil Boha nebes. Vydal také dekrety týkající se nebeského Boha.

Když Nabuchodonozor zemřel, tak mnozí, kdo se chtěli dostat k moci, osnovali spiknutí a soupeřili mezi sebou.

Babyloňané byli věrní Tamuzovi a dalším bohům. Cítili se ve svém království ohroženi Židy, kteří šířili své náboženství.

(A mimochodem, dnes máme tento problém s křesťanstvím v Číně. Řeší ho také někteří naši misionáři v Indii, která je v podstatě hinduistickou zemí. Bylo v ní mnoho restrikcí a někteří hinduističtí kněží se cítí ohroženi šířením křesťanství.)

Babyloňanům se nelíbilo, jak se náboženství Židů ujalo.

Když Nabuchodonozor umřel, tak se začaly spřádat intriky. Jeho syn byl brzy poté zavražděn. Byl dosazen prozatím jiný král, ale ten byl svržen, protože to byl spíše podvodník.

Když se usadil prach po všech těchto intrikách v paláci, Nabuchodonozorův zeť Nabonidus, se stal králem. Bojoval v několika bitvách a za několik let se stáhl. Byl to velký zastánce a propagátor boha měsíce, zvaného „Sin“.

Lidem v království se nelíbilo, že nevyvyšoval Tamuze a Marduka a jiná místní božstva. Odešel do jiných království a začal dělat vykopávky. Pokoušel se stanovit datum a určit historii starověkých chrámů boha měsíce „Sin“, a snažil se chrámy opravovat. A tak Nabonidus je považován za jednoho z nejstarších archeologů v dějinách.

Zatímco byl pryč a bojoval v bitvách a prováděl vykopávky, přenechal vládu svému patnáctiletému synovi Balsazarovi. Nakonec úplně ztratil zájem o správu svého království.

Velice zajímavý je ten úžasný rozdíl mezi dvěma patnáctiletými v Babyloně.

První patnáctiletý přišel před 70ti lety do Babylonu. Jmenoval se Daniel. Byl chudý v království, ale rozhodl se, že dá Boha na první místo. Když byl pokoušen babylonskými lahůdkami, uplatnil sebekontrolu a prokázal zdrženlivost. Hlídal si to, co jedl a pil.

Než padl Babylon, dostal se na trůn někdo jiný, komu bylo také patnáct let a vůbec se neovládal. Žil jiným, hedonistickým způsobem života. Byli to úplné protiklady. Jeden byl plný ďábla a druhý byl plný Boha.

*Je to zajímavá paralela mezi Danielem a Balsazarem. Daniel dostal babylonské jméno Baltazar. A tak tady máme Baltazara – Daniela, a Balsazara – krále. Oba se dostali na přední pozici, když byli velmi mladí.*

*Oba se dostali do vedení. Později v této kapitole čteme, že krátce poté, co Cýrus a Médo-Peršané dobyli město a Babylon padl, Daniel se nakrátko stal třetím v království.*

*Oba se tedy dostali do pozice ve vedení a přesto je kontrast mezi nimi tak jasný. Daniel uctívá pravého Boha. Vidíme jeho víru a odevzdání, jeho důvěru v Boha. Naproti tomu vidíme, jak Balsazar uctíval falešného boha a čeho všeho se dopouštěl.*

*Paralelu k tomu nacházíme i v době konce. Je to kontrast mezi pravým uctíváním a falešným uctíváním, mezi těmi, kdo symbolicky představují Babylon a těmi, kdo jsou věrní Bohu.*

Je to jako kontrast mezi Novým Jeruzalémem a Babylonem ve Zjevení. Když mluvíme o pádu Babylonu, tak pamatujte, že se o tom mluví na několika místech ve Zjevení.

*Ano, je to částí trojandělského poselství o kterém se píše ve Zjevení 14.*

*Druhý anděl volal: „Padl, padl Babylon, to město veliké,“ (Zj 14,8)*

*A v kapitole 16 knihy Zjevení, se mluví o vysušení řeky Eufrat, což je odkaz na jednu z ran, která přijde.*

*Tato historická událost, pád Babylonu, má tedy velký význam. Vysušení řeky Eufrat je symbolické představení toho, co se teprve stane v Novém Zákoně. Je to jedna z ran, které dopadnou těsně před tím, než přijde Ježíš.*

*Avšak dovídáme se o tom něco z historické aplikace.*

Řekněme si jen, co se tehdy dělo. Když měl Balsazar hostinu, on už věděl, že Peršané spolupracují s Médy. Médský král byl Darius. Jeho zeť Cýrus byl Peršan, který si vzal Dariovu dceru. Perské království bylo silnější, ale spojili se, aby svrhli Babylon. Svůj záměr dali jasně najevo, ale Balsazar říkal: „To je mi jedno. Nemám strach. Nikdy nezdoláte zdi Babylonu.“ Historikové říkají, že hradby Babylonu byly impozantní.

Dovolte mi přiblížit vám, jak se válčilo v biblických dobách. Bylo nutné dobýt hlavní město. To je jako když chcete zabít hada, tak mu musíte odříznout hlavu. A Babylon byl hlavní město. Tehdy tam nemohli shazovat bomby z letadel. Museli si u města vybudovat tábor a obléhat ho. Pokoušeli se vyhladovět obyvatele tím, že je obklíčili.

V Bibli je mnoho příkladů obléhání. Nabuchodonozor obléhal Jeruzalém. Assyřané zase oblehli Samaří. Římané obléhali Masadu (To sice není v Bibli, ale stalo se to v historii).

Vojsko oblehlo město a cílem bylo zabránit, aby se dovnitř dostalo jídlo, nemohla přijít ani žádná pomoc zvenčí. Byla to vyčkávací taktika, protože bylo velmi drahé dávat pokrm armádě každý den.

A protože město Babylon bylo veliké, pod hradbami protékala řeka, měli tam sila plná jídla a byly v něm i zahrady, říkali: „Můžeme vydržet i 20 let obléhání. Nemůžete si dovolit obléhat nás. Nikdy hradby nezdoláte. Nikdy neprojdete branami.“ Měli dvojité hradby a všude byly stráže.

Balsazar, aby ukázal, že se nebojí, uspořádal slavnost Tamuze. Řekl: „Budeme slavit a hodovat.“ To je popsáno v prvních verších 5.kapitoly. Poté, co se král napil vína, a dostal se pod jeho vliv, začal dělat něco, co by král dělat neměl.

Mluví se v Bibli o králích a pití vína? Přečtěme si o tom v knize Přísloví.

*Př 31,4.5: „Ne králům, ó Lemueli, ne králům náleží píti víno, a ne pánům žádost nápoje opojného, 5 Aby pije, nezapomněl na ustanovení, a nezměnil pře všech lidí ssoužených.“*

*A pak u Kazatele 10 se píše:*

*Kz 10,16.17: „Běda tobě, země, když král tvůj dítě jest, a knížata tvá ráno hodují. 17 Blahoslavená jsi ty země, když král tvůj jest syn šlechetných, a knížata tvá, když čas jest, jídají pro posilnění, a ne pro opilství.“*

Někteří lidé žijí, aby jedli a jiní jedí, aby žili. Jistě bychom chtěli krále, který jí v pravý čas pro posilnění a ne pro opilství.

Balsazar byl mladý král a žrout.

Historikové nám o něm říkají, že byl i krutý. Jeden starověký historik píše, že když byl na lovu se svým nejlepším přítelem, tak jeho přítel zastřelil jednoho dravce. Král byl z toho tak rozladěný, že zabil svého přítele. On totiž chtěl toho dravce zastřelit. Mohl bych vám citovat i jiné příběhy, kde se říká, že to byl opravdu strašný člověk.

*A opět, klíčovou charakteristikou je, že je zde tento král, Baltazar, který, jak se zdá, se nedokáže ovládat. Naproti tomu Daniel, když jako mladý dostal významné postavení v království, učinil důležité rozhodnutí. Hned na začátku knihy Daniel v 1.kapitole se mluví o jeho závazku. Spolu se svými třemi přáteli se zavázali, že se neposkvrní královským jídlem a pitím.*

*Je zde tedy ukázán kontrast mezi těmi, kdo uctívají pravého Boha, a považují své tělo za chrám Ducha svatého a těmi, kdo uctívají falešné bohy a sebeovládání nepovažují za důležité, zejména, co se týče jídla a pití.*

Pokud jste obklopeni nepřátelskou armádou, která chce zaútočit, měli byste se postit nebo hodovat? V době kdy se měli modlit, tak oslavovali. A dopustili se vrcholné vzpoury vůči Bohu.

Dříve jsme zmínili, že více hebrejských proroctví hovořilo o pádu Babylonu. Balsazar byl s nimi seznámen a věděl o tom, jak Daniel vyložil Nabuchodonozorův sen o zlaté soše, že po něm povstane jiné království. To Balsazar ovšem nechtěl. Říkal: „Nebojím se. Babylon bude trvat navěky.“ A potom neposlal pro nádoby žádného království, které dobyli. Záměrně poslal pro nádoby z Židovského Chrámu, protože věděl o Bohu Židů a o židovských proroctvích. Věděl, že se jeho dědeček obrátil k Bohu a posmíval se Bohu Izraele tím, jak zacházel s nádobami z Chrámu. Naplnil svaté nádoby babylonským vínem.

Co je v poháru ženy ze Zjevení 17?

*Žena držela v ruce pohár „plný ohavností a nečistoty smilstva svého.“ (Zj 17,4)*

Balsazar chválil modly nádobami vyrobenými pro uctívání Pána Boha.

A, mimochodem, pokud jdete do bitvy, nepijte. Bible mluví v 1.Kr 20,16 o Benadadovi a 32 králích, kteří se opili.

1.Kr 20,16: „I vytáhli o poledni. Benadad pak pil a ožral se v staních, on i třidceti a dva králové pomocníci jeho.“

Proto Achab, který měl malou armádu, šel bojovat s Assyrskými a rozdrtil je, protože byli opilí. Navíc král Benadad vydal směšný rozkaz: „Buď že vytáhli o pokoj, zjímejte je živé, buď že k bitvě vytáhli, zjímejte je živé.“ (1.Kr 20,18)

Je velice těžké, když bojujete s vojáky, kteří vás chtějí zabít, zajmout je živé. Byl opilý a dal jim opravdu hloupý rozkaz.

Co tedy Bible říká o pití? Nedoporučuje ho.

*Než budeme pokračovat, řekněme si ještě něco k verši 4.*

*Da 5,4: „Pili víno, a chválili bohy zlaté a stříbrné, měděné, železné, dřevěné a kamenné.“*

*Ano, mohli byste si říci: „Ale s těmito kovy jsme se už setkali.“ A samozřejmě v Da 2 byla velká socha s hlavou ze zlata, hruď a paže ze stříbra, břicho a boky z mědi (ČSP: „bronzové“), nohy ze železa, chodidla ze železa a hlíny. Tady v Da 5,4 sice není řečeno nic o hlíně, ale o dřevu. A nakonec v kapitole 2 sochu zasáhl kámen.*

Asi nebudete překvapeni, že hlavní číslo při počítání u Babyloňanů bylo „šest“. My máme desítkovou soustavu.

Babylóňané měli šedesátkovou soustavu. Kolik stupňů má kruh? Třistašedesát.

Kolik dnů má židovský rok? Třistašedesát. Když si vezmeme ruletu a sečteme první číslo s druhým plus třetí, plus čtvrté, atd., tak když se takto dostaneme ke 36ti, součet činí 666. Velká část babylonské matematiky končí jejich magickým číslem 666.

Tady mají 6 materiálů (4 kovy, dřevo a kámen) v uctívání svých falešných bohů.

*A samozřejmě náš systém měření času je postaven na 60ti sekundách v jedné minutě. Šedesáti minutách za hodinu. A tak celý systém datování sahá až do doby Babylonu. I ve Zjevení se objevuje číslo 666.*

Je to lidské uctívání. Člověk byl stvořen šestý den týdne.

Zajímavé je také, jaké nádoby vzal z Chrámu Božího. Přečtěme si o tom v Da 5:

Da 5,3: „I přineseno jest nádobí zlaté, kteréž vynesli z chrámu domu Božího, kterýž byl v Jeruzalémě, a pili z něho král i knížata jeho, ženy jeho i ženiny jeho.“

A v 2.Pa 36 je psáno:

2. Pa 36,10: „Potom pak po roce poslal král Nabuchodonozor, a dal ho zavésti do Babylona s klénoty domu Hospodinova, a ustanovil králem Sedechiáše, příbuzného jeho, nad Judou a Jeruzalémem.“

Pamatujte, že Nabuchodonozor přišel do Jeruzaléma více než jednou: když přišel poprvé, odvedl Daniela a několik dalších zajatců a moudrých lidí do Babylonu. Tehdy ještě nezničil všechno. Dosadil však loutkového krále. Odnesl svaté nádoby a Chrám ještě nespálil. Když se vzbouřili o 11 let později, tak se vrátil a zničil Chrám. Svaté nádoby však už měl v Babylonu.

Některé z těchto nádob nechal zhotovit ještě Mojžíš v poušti a byly ve Svatostánku. Později Šalomoun nechal vyrobit další nádoby, ale stále byly mezi nimi ty původní, na které zářila Šekina slávy na poušti. Byly to svaté Boží nádoby, určené pro uctívání Pána Boha. Byly tak svaté, jak jen nějaký předmět může být. A Balsazar se začal Bohu vysmívat.

Co představuje nádoba podle Bible? Přečtěme si o tom několik veršů.

1.Tes 4,4: „A aby uměl jeden každý z vás svým osudím vládnouti v svatosti a v poctivosti, 5 Ne v líbosti žádostí jako i pohané, kteříž Boha neznají;“

Bůh je hrnčíř, my jsme hlína. My jsme nádoby. A Bůh chce, aby tyto nádoby byly plné Jeho Ducha.

Bible říká:

Ef 5,18: „A neopíjejte se vínem, v němž jest prostopašnost, ale naplněni buďte Duchem,“

A tak tyto nádoby, místo, aby byly naplněny svatými věci Božími, byly naplněny babylonským vínem.

**Pondělí – Nezvaný host**

A, myslím, že toto je chvíle, kdy Balsazar překročil poslední mez a spáchal neodpustitelný hřích. Tak to říká Duch proroctví. Objevila se ruka, vlastně prsty ruky.

*A ve verši 5 je psáno:*

*Da 5,5.6: „V touž hodinu vyšli prstové ruky lidské, a psali naproti svícnu na stěně paláce královského, a král hleděl na částky ruky, kteráž psala. 6 Tedy jasnost královská změnila se, a myšlení jeho zkormoutila ho, a pasové bedr jeho rozpásali se, i kolena jeho jedno o druhé se tlouklo.“*

*Byl naplněný strachem, když se tato ruka objevila a začala psát na zeď.*

*Je zajímavé si povšimnout, a to si nenechte uniknout, že na zeď psala ruka. A my víme, kdo to byl. To psal Bůh slova soudu. Kolikrát v Bibli je zaznamenáno, že Bůh psal?*

*Na hoře Sinaji Pán Bůh napsal Svým prstem Deset Přikázání.*

*Ex 31,18: „I dal Pán Mojžíšovi po dokonání těchto řečí s ním na hoře Sinai dvě dsky svědectví, dsky kamenné, psané prstem Božím.“*

*A tady je král, který dal stranou Boží Přikázání, a v důsledku toho ruka píše na zeď soud.*

*Později, když Bůh psal, tak to bylo v osobě Krista. O tom čteme v evangeliu podle Jana, kapitola 8.*

*J 8,6: „A to řekli, pokoušejíce ho, aby jej mohli obžalovati. Ježíš pak skloniv se dolů, prstem psal na zemi.“*

*Ježíš psal na zem do prachu, když k Němu přivedli ženu, která byla přistižena při cizoložství. V tomto případě jí Ježíš dal milost.*

*Když tedy porušíme Zákon, následuje soud. Avšak Kristus nám dává milost a odpuštění.*

*A nacházíme ještě jedem případ, kdy Bůh píše. Je to ve Zjevení, kde je řečeno: „Bůh napíše nové jméno těch, kdo jsou spaseni.“*

*Zj 2,17: „Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdož vítězí, dám jísti tu mannu skrytou, a dám jemu kamének bílý, a na tom kaménku jméno nové napsané, kteréhož žádný neví, než ten, kdož je přijímá.“*

*Psaní je tedy důležité a významné. Když porušíme Zákon, přijde soud, ale Bůh nabízí milost skrze Krista. Ti, kdo tuto milost dostanou, mají zaslíbení nebes. A bude pro ně napsáno nové jméno.*

Možná stojí za zmínku, že těsně před pádem Babylonu, což se za chvíli stane, došlo ke znevažování svatých věcí. Něco z toho, co předcházelo pádu Babylonu, předcházelo i pádu Říma. A naneštěstí jsou to stejné věci, které předcházejí pád každého velkého národa.

Dovolte mi přečíst vám něco od Edwarda Gibbona z knihy „Růst, úpadek a pád a římského císařství.“ Vyjmenoval pět důvodů, proč se domnívá, že Řím padl:

1. Podkopávání důstojnosti a svatosti domova
2. Zvyšování daní a utrácení veřejných prostředků za chléb a hry
3. Posedlost po zábavě, kdy se sporty stávaly, čím dál tím víc vzrušující a brutální
4. Obrovské zbrojení, kdy je skutečný nepřítelem úpadek lidí
5. Rozklad náboženství, kdy se víra stává spíše jen formální.

Philip Myers ve své knize „Řím: jeho růst a pád“, poznamenal na adresu Římanů:

„Skoro od začátku římského státu převládala hrubost, a zvrácenost byla jedním z hlavních vlivů, kterým musí být přičteno podkopávání původně zdravého morálního života římské společnosti za vlády císaře Augusta. Lidé byli natolik pohlceni nemravnými představeními na jevišti, že přestali myslet na jakékoliv záležitosti skutečného života a dělat si o ně starosti.“

Lidé, kteří měli vládnout zemi, chodili na večírky a Řím spravovali jen tajemníci.

Důvod, proč jsem zmínil pád Říma, je, že to byl stejný problém, jako v Babylonu. Lidé žili jen, aby se bavili. Byli nezodpovědní v utrácení, a také manželství upadala.

Povšimněte si oslavy v knize Ester. Král se opil a řekl: „Přiveďte Vasti, aby se předvedla před hosty.“

A když pití v Babylonu dosáhlo vyššího stupně, je psáno, že tam byly ženy a konkubíny. Nebylo to nic jiného než orgie. Přitom chválili falešné bohy. A právě to se stalo Římu.

Byly i jiné země, které měly tento problém. Lidé ztratili úctu k tomu, co je svaté. Ztratili úctu k manželství, pořádku, sebeovládání. A právě tehdy království upadá.

*Samozřejmě hlavní charakteristikou je, že byli…*

*2.Tm 3,4: „…rozkoší milovníci více nežli milovníci Boha“.*

*A to se týká i naší doby. Jen pomyslete, kolik času a peněz se utrácí na zábavu v naší společnosti, v porovnání s tím kolik času a peněz se věnuje hledání pravdy a poznávání Pána Boha. Kolik je věnováno ochraně manželství a rodiny.*

*Je to úžasné, když se díváme na paralely těchto říší a jejich pádu, a na to, co se děje v našem světě dnes.*

*A skutečně vidíme znamení, že království, kdy se ulomil kámen bez zásahu lidské ruky, brzy přijde. A to* je samozřejmě *odkaz na Krista a Jeho Druhý Příchod.*

Objevily se tedy prsty. Byly to prsty, které napsaly Deset Přikázání. A je psáno, že Ježíš psal prstem do prachu na zemi v Chrámu.

Prsty začaly psát naproti svícnu. A zdá se, že to bylo významné prominentní místo oproti trůnu, kde král seděl, když pil přede všemi lidmi. Byl ohromený, když prsty a písmo spatřil.

Balsazar je první, kdo vidí slova soudu. Je vyděšen, třesou se mu kolena. Před chvílí byl tak smělý a vzpurný a posmíval se Bohu. A teď?

Víte, co znamená slovo „Daniel“? „Můj Bůh je soudce.“ „El“ znamená „Elohim“ – „Bůh“. Dan“ znamená „Soudce“.

Daniel je přivolán a s ním přichází soud, do sálů Babylonu.

Každý viděl nápis a všichni zůstali jako přikovaní ke svému místu. Poté, co se vzpamatovali z prvního šoku, jejich tváře byly bledé a byli naplněni hrůzou. Hodování skončilo a král řekl: „Přiveďte někoho, kdo přečte nápis.“

*Da 4,7-9:* „A *zkřikl král ze* vší *síly, aby přivedeni byli hvězdáři, Kaldejští a hadači.* I *mluvil král a řekl mudrcům Babylonským: Kdokoli přečte psání toto, a výklad jeho mi oznámí, šarlatem odín bude, a řetěz zlatý na hrdlo jeho, a třetím v království po mně bude. 8 I předstoupili všickni mudrci královští, ale nemohli písma toho čísti, ani výkladu oznámiti králi. 9 Pročež král Balsazar velmi předěšen byl, a jasnost jeho změnila se na něm, ano i knížata jeho zkormouceni byli.*

To je těch tisíc knížat, která pozval. Pravděpodobně to byli velitelé ve válce proti Peršanům. Pozval je, aby hodovali a oslavovali a posmívali se, že nemají z ničeho strach.

To je potřetí v knize Daniel, kdy král zavolal své babylonské mudrce a ti nedokázali najít odpověď. A je to po třetí, kdy Hebrej odpověď měl.

Když Ježíš mluvil se Samařankou, tak ho chtěla zapojit do diskuze. Řekla: „Na jaké hoře bychom měli uctívat Boha? Na hoře Garizim, nebo v Jeruzalémě?“ A Ježíš řekl něco, co ji šokovalo. Řekl: „Spasení je ze Židů.“

V dnešní době se mluví hodně o antisemitismu. Technicky vzato, víte, že každý Arab je Semita? Antisemitismus tedy neznamená být proti Židům. Každý potomek Sema je Semita.

Bible nám však říká, že Bůh si zvolil Židovský národ a předal jim Zákon. Pavel řekl: Izraeli byl „svěřen Zákon Boží.“ (Ř 3,2) Proto když pohané říkají: „Co je pravda?“ Pán Bůh je odkazuje na Židovská Písma.

Židé nebudou spaseni o nic více, než kdokoliv jiný. Když nevěří, nejsou děti Abrahamovy.

Avšak Pavel říká, že Židům, jako prvním bylo dáno evangelium, Pravda a Zákon, a až potom i pohanům. Pokud tedy Balsazar chtěl zjistit, co je Pravda, tak ta je v Bibli, napsané lidmi, které si k tomu Bůh vyvolil.

Balsazar musel tedy přivést Daniela, aby mu vysvětlil, co nápis znamená. Jak se ale dozvěděl o Danielovi?

**Úterý – Příchod královny**

*O tom se dočteme ve verši 10, kde je psáno:*

*Da 5,10: „Královna pak, příčinou té věci královské a knížat jeho, do domu těch hodů vešla,“ – Astrologové a mudrci nedokázali sen samozřejmě vyložit. A ve verši 10 je psáno:*

*Da 5,10: „Královna pak, příčinou té věci královské a knížat jeho, do domu těch hodů vešla, a promluvivši královna, řekla: Králi, na věky živ buď. Nechť tě neděsí myšlení tvá, a jasnost tvá nechť se nemění. 11 Jest muž v království tvém, v němž jest duch bohů svatých, v kterémž za dnů otce tvého osvícení, rozumnost a moudrost, jako moudrost bohů, nalezena, jehož král Nabuchodonozor otec tvůj knížetem mudrců, hvězdářů, Kaldejských a hadačů ustanovil, otec tvůj, ó králi, 12 Proto že duch znamenitý, i umění a rozumnost vykládání snů a oznámení pohádek, i rozvázání věcí nesnadných nalezeno při Danielovi, jemuž král jméno dal Baltazar. Nechať nyní zavolán jest Daniel, a oznámíť výklad ten.“*

Je zajímavé, že vyčerpali všechny místní možnosti. A mimochodem královna matka, podle historiků, byla Nitocris, dcera Nabuchodonozora. Pro její matku Nabuchodonozor postavil „Visuté zahrady“ v Babylonu, které stále kvetly v době, kdy se toto všechno dělo.

Daniel měl dobrou pověst. To je zmíněno dvakrát – v Danieli 5 a v Danieli 6 je psáno, že v něm byl „duch znamenitý“.

Bible říká, že každý, kdo znal Daniela, věděl o něm, že má znamenitého ducha.

V kapitole 6, verš 3 je psáno:

Da 6,3: „Tedy Daniel převyšoval ty hejtmany a úředníky, proto že duch znamenitější v něm byl. Pročež král myslil ustanoviti jej nade vším královstvím.“

A před chvílí jsme si přečetli:

Da 5,12: „Proto že duch znamenitý, i umění a rozumnost vykládání snů a oznámení pohádek, i rozvázání věcí nesnadných nalezeno při Danielovi, jemuž král jméno dal Baltazar. Nechať nyní zavolán jest Daniel, a oznámíť výklad ten.“

Pouze v tomto verši je psáno „jemuž král jméno dal Baltazar“, ale nikde jinde v této kapitole už není nazván babylonským jménem. Nabuchodonozor je mrtvý. A Daniel už tím jménem nebude nazýván. V této části se vrátil ke svému původnímu jménu.

A tak král zavolal Daniela:

*Da 5,13: „Tedy přiveden jest Daniel před krále. I mluvil král a řekl Danielovi: Ty-li jsi ten Daniel, jeden z synů zajatých Judských, kteréhož přivedl král otec můj z Judstva? 14 Slyšel jsem zajisté o tobě, že duch bohů svatých jest v tobě, a osvícení i rozumnost a moudrost znamenitá nalezena jest v tobě. 15 A nyní přivedeni jsou přede mne mudrci a hvězdáři, aby mi písmo toto přečtli, a výklad jeho oznámili, a však nemohli výkladu věci té oznámiti. 16 Já pak slyšel jsem o tobě, že můžeš to, což jest nesrozumitelného, vykládati, a což nesnadného, rozvázati. Protož nyní, budeš-li moci písmo to přečísti, a výklad jeho mně oznámiti, v šarlat oblečen budeš, a řetěz zlatý na hrdlo tvé, a třetím v království po mně budeš.“*

Když to král říkal, tak pamatujte, že jeho hlas se třásl strachem. Písmena byla stále na zdi. Nikdo nevěděl, co to znamená. My všichni víme, že tam bylo napsáno „Mene, mene, tekel, ufarsin“. Nikdo si není jistý, jak se to vyslovuje, protože nevíme s jistotou, jestli je to nějaká forma aramejštiny. Ale král byl paralyzován strachem, a jeho hlas se chvěl.

Líbí se mi také, jak ve verši 11 královna řekla: „Jest muž“.

Král byl k smrti vyděšený. Daniel vůbec strach neměl.

Daniel ví, co říká proroctví, Daniel ví, co se stane. A ví, že tu noc Babylon padne. Obyčejně, když přijde cizí mocnost, tak zabijí všechny správce a řídící pracovníky, kteří byli věrni své vládě. Daniel nemá strach. Ví, že Bůh na něho bude dávat pozor a bude ho chránit.

Daniel měl tedy znamenitého ducha, nebál se, byl to už starý muž, a stál před tímto mladým králem, který řekl: „Dám ti zlato a purpurový plášť a budeš třetí vůdce v království.“

Danielovi to mohlo být jedno. Řekl: „Za pár hodin už nebudeš mít nic a tvoje tituly už nebudou nic znamenat.“

Pamatujte si toto: „Když vám ďábel nabízí potěšení hříchu na nějakou dobu, abyste obětovali věčný život, musíte ďáblovi říct, to, co Daniel řekl Balsazarovi.

Da 5,17: „Tedy odpověděl Daniel a řekl před králem: **Darové tvoji nechť zůstávají tobě, a odplatu svou dej jinému**, …“

To je jako když Šimon ve Skutcích nabídl Petrovi peníze za dar Ducha svatého. A Petr mu řekl: „I řekl jemu Petr: **Peníze tvé buďtež s tebou na zatracení,**…“ (Sk 8,20).

Ďábel se často snaží lidem nabízet pozemský zisk.

A ještě jedna věc, která bije do očí, je, když královna řekla: „Jest muž.“ Evidentně si Daniela a jeho Boha velmi vážila.

*Pamatujte si kontext této události. Je tady královna a to není Balsazarova manželka. Byla to spíše královna matka, tedy Nabuchodonozorova dcera. A samozřejmě to byla manželka Nabonida, který byl vůdce a Balsazar byl druhý vůdce.*

*Proto řekl: „Pokud to přečteš, mohu tě udělat třetím vůdcem.“ Důvod, proč ho mohl udělat třetím vůdcem, byl ten, že on už byl druhý vůdce.*

*Jeho otec tam nebyl.*

*Královna matka, dcera Nabuchodonozora, tedy vešla dovnitř a vypráví o Danielovi.*

*Při prvním čtení by se vám mohlo zdát, že Balsazar nic neví o Danielovi a o tom, co se stalo jeho dědovi.*

*Avšak vzpomeňte si, že jedna z věcí, která se jeho dědovi stala, byla, že onemocněl a sedm let byl venku a jedl trávu jako osel. Balsazar o tom věděl, slyšel o tom. Věděl o výkladu, který mu dal Daniel, ale rozhodl se to ignorovat.*

A to je zmíněno ve verši 17.

Da 5,17: „Tedy odpověděl Daniel a řekl před králem: Darové tvoji nechť zůstávají tobě, a odplatu svou dej jinému, a však písmo přečtu králi, a výklad oznámím jemu.“ – Obyčejně, když někdo řekne králi: „Nech si své dary“, tak je okamžitě popraven. Ale král chtěl vědět, co nápis znamená.

„písmo přečtu králi, a výklad oznámím jemu. 18 Ty králi, slyš: Bůh nejvyšší královstvím a důstojností i slávou a okrasou obdařil Nabuchodonozora otce tvého,“ – To tehdy říkali a mysleli tím „dědeček“. – „19 A pro důstojnost, kterouž ho obdařil, všickni lidé, národové a jazykové třásli a báli se před ním. Kohokoli chtěl, zabil, a kterékoli chtěl, bil, kteréž chtěl, povyšoval, a kteréž chtěl, ponižoval.“ – Kraloval s absolutní mocí.

„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. 21 Ano i z spolku synů lidských vyvržen byl, a srdce jeho zvířecímu podobné učiněno bylo, a s divokými osly bylo bydlení jeho. Bylinu jako volům dávali jemu jísti, a rosou nebeskou tělo jeho smáčíno bylo, dokudž nepoznal, že panuje Bůh nejvyšší nad královstvím lidským, a že kohož chce, ustanovuje nad ním. 22 Ty také, synu jeho Balsazaře, neponížil jsi srdce svého, ačkolis o tom o všem věděl.“ – Balsazar o tom tedy věděl. „Věděl jsi o pravém Bohu.“

„23 Ale pozdvihls se proti Pánu nebes; nebo nádobí domu jeho přinesli před tebe, a ty i knížata tvá, ženy tvé i ženiny tvé pili jste víno z něho. Nadto bohy stříbrné a zlaté, měděné, železné, dřevěné a kamenné, kteříž nevidí, ani slyší, aniž co vědí, chválil jsi,“ – Teď už můžeme jen doufat, že Peršané brzy přijdou a vysvobodí Daniela.

Protože Daniel právě králi řekl: „Nech si své dary. Tvoji bohové jsou němí a nevědí vůbec nic.“

Balsazar a jeho společníci právě pili na zdraví tohoto boha a na zdraví tamtoho boha. A Daniel řekl: „Tvoji bohové jsou mrtví, nejsou to žádní bohové.“

Jak je možné uniknout trestu? Jedině pokud ví. Myslím, že to nebylo dlouho poté, co to Daniel řekl, kdy zaslechli křik Peršanů, kteří procházeli branami. Jinak už by Daniel asi dlouho nežil.

Dále je ve verši 21 psáno:

 „21… panuje Bůh nejvyšší nad královstvím lidským, a že kohož chce, ustanovuje nad ním.“

**Středa – Zvážen a shledán lehký**

Daniel Balsazarovi řekl:

„Chválil jsi své bohy. ‚Boha pak, v jehož ruce jest dýchání tvé i všecky cesty tvé, neoslavoval jsi. 24 Protož nyní od něho poslána jest částka ruky této, a písmo to napsáno jest. 25 A totoť jest písmo napsané:“

*Jsou to čtyři slova: „Mene, mene, tekel, ufarsin“. Učenci se domnívají, že to je pravděpodobně aramejština.*

*Vzpomeňte si, že první část knihy Daniel, je napsána v aramejštině, a zbytek v hebrejštině. Ostatní části Starého Zákona jsou v hebrejštině a Nový Zákon je v řečtině. Avšak v knize Daniel je několik kapitol, které jsou napsány v aramejštině. A tato slova mají v aramejštině tento význam: „Mene“ znamená „*zčetl jsem*.“*

*Pokud to přeložíme doslova, tak to je „*Zčetl jsem, zčetl*“, „tekel“ – „*zvážil“, *„ufarsin“ – „rozděluji“.*

*Kdybychom se dívali jenom na slova, tak by to bylo: „*Zčetl jsem, zčetl*,* zvážil*, rozděluji“. Je tedy možné, že mudrci mohli přečíst tato slova, ale nerozuměli, co znamenají. Pochopili, že to je závažné. Protože, když se v Bibli něco opakuje, zdůrazňuje se tím, že to je významné a důležité.*

*A tak je zde tedy řečeno: „*Zčetl jsem, zčetl, zvážil a rozděluji*“.*

Dvakrát je zopakováno i poselství o pádu Babylonu ve Zjevení 14,8:

„Padl, padl Babylon.“

*A zde přichází Daniel. Podává výklad, ale také vysvětluje význam, jak je psáno ve verši 26.*

*Přečtěme si od verše 26, až do konce kapitoly:*

*Da 5,26-31: „Tento pak jest výklad slov: Mene, zčetl Bůh království tvé, a k konci je přivedl. 27  Tekel, zvážen jsi na váze, a nalezen jsi lehký. 28 Peres, rozděleno jest království tvé, a dáno jest Médským a Perským. 29 Tedy z rozkazu Balsazarova oblékli Daniele v šarlat, a řetěz zlatý dali na hrdlo jeho, a rozhlašovali o něm, že má býti pánem třetím v království. 30 V touž noc zabit jest Balsazar král Kaldejský.“*

*Tady mi přijde zajímavé, že Daniel jim dovolil, aby mu oblékli šarlatový plášť a dali mu zlatý řetěz, což představovalo jeho postavení třetího vládce v království.*

*Ježíš dal zaslíbení spravedlivým a řekl:*

*Mt 5,5: „Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi.“ – Daniel je třetí vládce a rozhodně je pokorný.*

*Když se Ježíš vrátí, Otec bude Nejvyšší Vládce, Kristus vládne a pak jeho lid bude také vládnout. Bible mluví o nás, vykoupených, kteří budou posazeni na trůny.*

*A Daniel představuje Boží lid doby konce, který bude vládnout.*

*Poté, co padl Babylon, Daniel usedl ve vládě.*

*Kdy budou spravedliví vládnout a zdědí zemi? Když padne duchovní Babylon. V těchto verších tedy vidíme mnoho paralel.*

**Čtvrtek – Pád Babylonu**

Řeknu vám, co se stalo v historii a to souvisí i se Zjevením.

Když probíhala tato hostina, Cýrus perský a jeho armáda odklonili tok řeky Eufrat. Celá armáda kopala a hloubila koryto řeky. A ve vhodnou chvíli prolomili přehradu. Voda tekla jiným směrem a původní řečiště se vyprázdnilo.

Balsazar věděl, že nahoře proti proudu kopou. Měl své špehy, kteří to sledovali. A najednou hladina řeky, která protékala pod hradbami Babylonu, začala klesat.

Peršané podplatili dva Babyloňany v paláci, kteří svolili, že přejdou na jejich stranu. Odemkli některé vnitřní brány a Peršané vešli pod hradbami do města uprostřed hostiny. Lidé křičeli. I vojáci začali křičet a nebylo možné rozeznat, jestli probíhá boj, nebo hostina.

V době, kdy si Babyloňané uvědomili, co se děje, vojáci byli opilí, protože hodovali spolu s králem.

Vnitřní brány byly nechány otevřené a Peršané se nahrnuli do města. Nedošlo téměř k žádným ztrátám. Jediní, kdo zemřeli, byl král a jeho ministři, kteří byli vedle něj. Cýrus sice nevešel dovnitř, ale jeho velitelé vešli a té noci obsadili město díky tomu, že se vysušil Eufrat.

Setkáváme se s vysušením Eufratu ještě někde jinde?

*Ano v knize Zjevení 16,12: „Šestý pak anděl vylil koflík svůj na tu velikou řeku Eufrates, i vyschla voda její, aby připravena byla cesta králům od východu slunce.“*

*Dnes se samozřejmě nejedná o skutečnou řeku Eufrat. Vody v biblickém proroctví představují zástupy, národy, rasy a jazyky.*

*Co způsobilo pád Babylonu v historii, bylo vysušení řeky Eufrat. Pád symbolického Babylonu v posledních dnech způsobí zástupy lidí, kteří této mocnosti, odpadlé náboženské mocnosti, Babylonu, věnovali svou podporu. Nakonec si uvědomí, že byli svedeni a přestanou ji podporovat.*

*A je psáno, že tak připraví cestu pro krále z východu.*

*Králové východu představují Krista a jeho anděly, kteří přicházejí vysvobodit Boží lid. A tehdy Babylon padne a „tiší, dědictví obdrží na zemi.“ (Mt 5,5)*

Jsou různá proroctví o pádu Babylonu a je jich víc než o jakékoliv jiné starozákonní události, kromě příchodu Mesiáše. U Izaiáše je psáno:

Iz 44,27: „Kterýž dím hlubině: Vyschni, nebo potoky tvé vysuším.“ – Pamatujte, že Izaiáš to napsal o několik staletí dříve, než se to stalo.

Iz 45,1: „Takto praví Hospodin pomazanému svému Cýrovi,“ – Pán Bůh předpověděl jméno krále roky předtím, než se narodil. Kromě Cýra, předpověděl i jméno krále Joziáše.

A dále čteme:

„jehož pravici zmocním, a národy před ním porazím, a bedra králů rozpáši, a zotvírám před ním vrata, a brány nebudou zavírány: 2 Já před tebou půjdu, a cesty křivé zpřímím, vrata měděná potru, a závory železné posekám.“ – To znamená, že měli velké železné a bronzové brány a říkali: „Nikdy se nedostanou do Babylonu.“

„3 A dám tobě poklady skryté, a klénoty schované,“ – Cýrus získal všechny poklady Babylonu.

A Jeremiáš řekl:

Jr 50,35.36: „Meč na Kaldejské, dí Hospodin, a na obyvatele Babylonské, i na knížata jeho i na mudrce jeho. 36 Meč na lháře, aby se zbláznili, meč na silné jeho, aby potříni byli.“

Je řečeno, že knížata nebudou schopná bojovat, protože budou opilá a budou se třást strachy, jako ženy. To všechno bylo předpovězeno.

Dále je psáno:

Jr 50,38: „Sucho na vody jeho, aby vyschly; nebo země plná jest rytin, a při modlách bláznívají.“

A ještě jedno zajímavé proroctví. Jeremiáš dokonce předpověděl, že budou pouze tři Babylonští králové. O tom čteme u Jeremiáše 27,6:

Jr 27,6: „Jako nyní já dal jsem všecky země tyto v ruku Nabuchodonozora krále Babylonského, služebníka svého, ano i živočichy polní dal jsem jemu, aby sloužili jemu. 7 Protož budouť sloužiti jemu všickni ti národové, i synu jeho, i synu syna jeho, dokudž by nepřišel čas země jeho“ – Jinak řečeno: „Než přijde soud.“ A přesně to se stalo. Vládly tři generace a potom Babylon padl.

A stejně jako se objevila ruka v Chrámu, když Ježíš zemřel na kříži a roztrhla oponu odshora až dolů a znamenalo to konec věků, i tady byla ruka, která označovala konec jedné epochy.

*Je také zajímavé všimnout si, že těsně předtím, než Babylon padl, proběhl soud. A také předtím, než přijde Ježíš, proběhne soud a o tom čteme v knize Zjevení.*

*Amen.*

*Už nám vypršel čas.*

Děkujeme vám, přátelé, že jste se k nám připojili. Dá-li Pán Bůh, za týden budeme opět studovat Jeho Slovo.