**L 7 – Ze lvích spárů do společnosti andělů**

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

Dobré ráno všem. Vítám vás v našem Sboru Granite Bay při studiu Sobotní Školy. Jsme velice rádi, že se k nám připojujete. Víme, že máme přátele, kteří se dívají z jiných částí planety a studují s námi a jsme za ně velmi vděční.

Naše dnešní Lekce je úžasné studium. Je založeno na kapitole 6 knihy Daniel. Název Lekce je „Ze lvích spárů do společnosti andělů“. Přečtěme si základní verš.

**Základní verš:**

Daniel 6,4: „Tedy hejtmané a úředníci hledali příčiny proti Danielovi s strany království, a však žádné příčiny ani vady nemohli najíti; nebo věrný byl, aniž jaký omyl neb vada nalézala se při něm.“

Připoutejte si bezpečnostní pásy, přátelé, neboť se pustíme, podle mého názoru, do jedné z nejúžasnějších kapitol¸ protože se v ní mluví o nejvýznamnějším člověku v Bibli. A tím není Daniel, ale je to Ježíš. Příběh z kapitoly 6 knihy Daniel je nádhernou paralelou, která nám nabízí různé pohledy na Krista.

Mnoho lidí, když vyrůstali, navštěvovali nedělní nebo sobotní školu. Slyšeli příběh o Danielovi v jámě lvové. A tento příběh byl často považován za dětský příběh.

Ale když jsem to četl poprvé, tak jsem nevěděl, že to má být příběh pro děti. Myslel jsem si, že to je nejskvělejší teologický příběh. Díval jsem se na něj pro jeho prorockou hodnotu a hledal jsem, jak Danielův příběh ukazuje na Krista. Pro mě to byl vždycky úžasný a velkolepý příběh.

Odehrálo se to krátce po kapitole 5. Darius médský spolu s Cýrem perským se spojili a dobili Babylon. Když padl Babylon, okamžitě jmenovali novou Médo-Perskou vládu. O tom čteme v kapitole 6 knihy Daniel, ve verši 1:

Da 6,1: „Líbilo se pak Dariovi, aby ustanovil nad královstvím úředníků“ – knížat – „sto a dvadceti, kteříž by byli po všem království. 2 Nad těmi pak hejtmany tři, z nichžto Daniel přední byl, kterýmž by úředníci onino vydávali počet, aby se králi škoda nedála.“ – To je ohromné! Obyčejně, když si nějaké království podrobí jiné, tak to první, co udělají, je, že úplně zničí vládu a vedení, které bylo věrné předchozímu králi. Nebylo možné, aby v nové vládě pracovali lidé, kteří byli věrni jinému králi. Mohli by se totiž pokusit zavraždit nového krále. Ve starověkých královstvích se o to pokoušeli dokonce i členové vlastní rodiny.

Je tedy velice neobvyklé, že Danielovi, který tak dlouho sloužil Nabuchodonozorovi, bylo nejen dovoleno zůstat ve vládě v tomto království, ale dostal i místo ve vedení.

Pamatujte však, že se o Danielovi vyprávělo, jak Balsazarovi řekl, aby si nechal své dary, a že předpověděl vítězství Médů a Peršanů. Věděli tedy, že na tomto muži bylo něco mimořádného, a byl známý pro svou moudrost.

Slyšeli jste už někdy výraz, že se nějaký člověk stal legendou ve své době? Daniel byl legendou, když ještě žil.

Dokonce Ezechiel v jednom proroctví použil výraz: „Jsi chytřejší než Daniel.“

Jen málo lidí v Bibli je známo pro svou mimořádnou moudrost. Šalomoun je jeden z nich, další je Daniel. A samozřejmě Ježíš.

Daniel byl tedy známý pro svou moudrost, a když se Darius dostal k moci, chtěl, aby Daniel byl v jeho vládě.

Byl tu však jeden problém. Daniel nebyl Peršan. Nebyl Médský, ani Kaldejský. Byl to Žid a do Babylonu se dostal jako zajatec. Mnozí Židé byli zotročeni. A tak ostatním Médům a Peršanům, kteří měli pozici ve vedení království, to nevyhovovalo a byli rozhořčeni tím, že bývalý židovský zajatec, který sloužil Nabuchodonozorovi, jim dával rozkazy.

Avšak král měl k Danielovi velkou důvěru, až ostatní úředníci na něho žárlili. To je v první části naší Lekce.

**Neděle – Žárlivost a závist**

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.“ – Vzpomeňte si, jak jsme četli v kapitole 5, verš 12, kde se píše: „Proto že duch znamenitý, i umění a rozumnost vykládání snů a oznámení pohádek, i rozvázání věcí nesnadných nalezeno při Danielovi...“

Daniel byl známý, jako muž plný ducha.

Už tady můžeme spatřit paralely mezi Danielem a Ježíšem. Došlo k pokusu, kdy se chtěli zbavit Ježíše? Vyskytla se žárlivost, roztrpčení a závist?

Povšimněte si i něčeho jiného. Tito muži, kteří se chtěli zbavit Daniela, ho špehovali a snažili se najít na něm něco špatného. A ve verši 4 čteme:

Da 6,4: „Tedy hejtmané a úředníci hledali příčiny proti Danielovi s strany království,“ – Říkali si: „Zkusme vejít k němu domů, když bude pryč. Někde si musel schovat ukradené peníze, nebo neplatil věrně daně, anebo utrácí královy peníze na svou dovolenou. Musí existovat nějaký důkaz o tom, že podvádí.“

Mysleli si, že každý má kostlivce ve skříni. Lidé vždycky přičítají druhým to, co mají ve svém srdci. Avšak dokonce, i když se vrátili soukromí detektivové, řekli: „Nemůžeme nic najít. Dívali jsme se na všechny záznamy. Poslouchali jsme jeho telefonní hovory, a nic jsme nenašli. Tento člověk je stejný na veřejnosti jako v soukromí.“ To je mimochodem integrita, bezúhonnost.

Bezúhonnost znamená, že jste v soukromí takový člověk, za jakého se vydáváte na veřejnosti. A je psáno, že na něm nenašli žádnou vadu.

Podobně to bylo s Ježíšem. V evangeliu podle Jana je psáno:

J 18,38: „… A to pověděv (Pilát), opět vyšel k Židům, a dí jim: Já na něm žádné viny nenalézám.“

Kolem Ježíše se pořád potulovali špehové. A přestože se snažili, jak jen mohli, aby na Něm našli něco špatného, nenašli žádnou chybu. Všimněte si, jak Pilát poznal, že důvod, proč mu Ježíše vydali, byla závist.

Přečtěme si o tom u Mk 15,8: „A zvolav zástup, počal prositi, aby učinil, jakož jim vždycky činíval. 9 Pilát pak odpověděl jim, řka: Chcete-li, propustím vám krále Židovského?“

A verš 10:

Mk 15,10: „(Nebo věděl, že jej z **závisti** vydali přední kněží {biskupové}.“

Proč záviděli Ježíšovi? Kněžím nejvíc záleželo na tom, aby je lidé uznávali a obdivovali.

Ježíš řekl: „Modlíte se tak, aby vás lidé viděli. Postíte se, aby to lidé viděli. Dáváte almužny tak, aby to lidé viděli. Chcete mít slávu u lidí.“

Kdo si nakonec získal zástupy?

A oni říkali: „Celý život jsme se snažili a usilovali o zvláštní zacházení, respekt, uznání, úctu, a tady se objeví nějaký nevychovaný tesař, všichni ho následují a je v něm Boží moc.“ Byli tím velice pobouřeni. Říkali: „Nemá žádný titul. Jak je možné, že toho tolik dokáže?“ Chtěli se ho zbavit.

Chtěli se zbavit Daniela? Ano, protože král mu velmi důvěřoval, a dal mu velkou moc.

A nejen to. O Danielovi se říkalo, že je plný ducha. A jak to bylo s Ježíšem? Bylo o Ježíšovi řečeno, že je plný Ducha? Co se stalo, když byl pokřtěn? Viděli Ducha Božího, jak na Něj sestoupil jako holubice. A ve Skutcích je o Něm psáno:

Sk 10,38: „Kterak Ježíše od Nazaréta pomazal Bůh Duchem svatým a mocí. Kterýž chodil, dobře čině, a uzdravuje všecky posedlé od ďábla; nebo Bůh s ním byl.“

Ježíš byl plný Ducha.

Daniel byl eunuch. Nebyl ženatý. Ani Ježíš nebyl nikdy ženatý.

Daniel miloval Boží lid a trávil čas i tím, že se za něj modlil a přimlouval se za něj. Když čteme Daniela 9, tak slyšíme, jak se modlil za lid.

Kdo je Kristova nevěsta? Církev.

V celém příběhu Daniela vidíme obrazy Ježíše.

**Pondělí – Spiknutí proti Danielovi**

Spiknutí proti Danielovi zesiluje. Říkali si: „Nezbavíme se ho, pokud najdeme nějaký zákon.“

Da 6,4: „…však žádné příčiny ani vady nemohli najíti; nebo věrný byl,“

Bylo to proto, že byl Daniel podivín? Je možné, abychom i my měli takovou zkušenost? Můžeme být jako Daniel? Měli bychom si to přát?

Chtěli byste, aby na vás Pán Bůh shlédnul z nebe, jako to udělal v případě Joba, a řekl: „Viděl jsi někdy někoho jako je Job – věrný a bezúhonný člověk, který se bojí Boha a nenávidí zlo?“

Chtěli byste, aby se Pán Bůh na vás podíval dolů z nebe a řekl: „On je věrný. On je stejný na veřejnosti, i v soukromí.“ Nebo ona? Ano, v Danielovi byl znamenitý Duch.

Promluvíme si o tajemství Danielovi věrnosti.

Spikli se tedy, že ho zničí.

Všimněte si, co se stalo Ježíšovi:

Mt 12,14: „Farizeové pak vyšedše, drželi radu proti němu, kterak by jej zahladili.“

Ježíšovi se dělo to samé, co se stalo Danielovi. Špehovali Ho.

Pamatujte: „To, co se stalo Danielovi, a co se stalo i Ježíšovi, to se stane i nám.“ Mluvíme o Danielovi a o Kristu. A mluvíme o tom, že nás Daniel učí, jak obstát v posledních dnech. Bude v posledních dnech vydán zákon, a pokud se mu nepodřídíme, tak nás čeká trest smrti? Příběh Daniele je skutečně poselství pro církev.

Musíme mít takovou víru, jakou měl Daniel. Byl Daniel kazatel? Kázal svým životem. Nebyl kněz a nebyl kazatel. Daniel vydával svědectví ve všem a vším, co dělal. Bůh chce, abychom byli věrní, a vydávali svědectví svým každodenním životem.

Můžete mi říct: „Ale Dougu, je to těžké být křesťanem v takové pohanské kultuře.“

Daniel musel být křesťanem v Babylonu a v Médo-Persii. A dokázal to? Jakou výmluvu máme my, abychom nebyli skutečnými křesťany a nenechali své světlo svítit v pohanském světě? Nemáme opravdu žádnou výmluvu.

Dále čteme:

Da 6,6.7: „Tedy hejtmané a úředníci ti shromáždivše se k králi, takto mluvili k němu: Darie králi, na věky buď živ. 7 Uradili se všickni hejtmané království, vývodové, úředníci, správcové a vůdcové,“ – Tady lžou. Ne všichni se shodli, ale chtěli, aby si myslel, že se všichni na tom shodli.

Da 6,7: „Uradili se všickni … abys ustanovil nařízení královské, a utvrdil zápověd:“ – Nenechte si ujít výraz „utvrdil zápověď“, je to pevné ustanovení – „Kdož by koli vložil žádost na kteréhokoli boha neb člověka do třidcíti dnů, kromě na tebe, králi, aby uvržen byl do jámy lvové.“ – To byl rozsudek smrti, když se nebudou modlit ke králi Dariovi.

A všimněte si, že řekli: „Jenom 30 dní, jen 30 dní.“

Udělali to, protože věděli, že Daniel nebude čekat 30 dní, a bude se dál pravidelně modlit. Řekli: „Nepotřebujeme zákon, který by platit jeden rok. Bude stačit měsíc na to, aby Daniel vyšel ze svého pokojíku.“

Mnozí z nás by citovali verš Mt 6,6, kde Ježíš řekl: „Ale ty když bys se modlil, vejdi do **pokojíka** svého, a zavra dvéře své, modliž se Otci svému, kterýž jest v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně.“

To však Daniel neudělal. A tak vydali rozsudek smrti.

Král Darius byl, jak se zdá, dobrý král. Bylo mu 62 let, jak je psáno v Bibli. (A shodou okolností tolik je i mě.)

Da 5,31: „Darius pak Médský ujal království v letech okolo šedesáti a dvou.“

Ale důvod, proč podepsal ten zákon, je, že jeho království bylo obrovské. Tehdy věřili, že když je v království tolik lidí z různých zemí, a je řečeno, že v něm bylo 120 provincií (A v době Ester mělo už 127 provincií.), které se nacházely v Evropě, v Africe, a na Středním Východě, je nutné najít způsob, jak je sjednotit. Darius musel spravovat všechny tyto různé kraje, s odlišnými jazyky, kulturami a zvyky. Jediný způsob, jak sjednotit lidi s tolika rozdíly, je společné uctívání.

Když Alexandr Veliký přišel do Egypta, všiml si, že faraonové jsou uctíváni jako bohové. Věděli, že nejsou bohové, ale byli uctíváni jako bohové, aby mohli sjednotit království.

Alexandr Veliký se tedy prohlásil za boha, když dobyl Persii.

Císař Augustus řekl: „Když si císař podrobí tolik zemí a chce je sjednotit, musí být respektován jako bůh.“ A tak se králové a císaři začali prohlašovat za bohy.

Jsem si však jistý, že věděli, že nejsou bohové. Mysleli si ale: „Když nás budou lidé uctívat, budou nás více respektovat, a tak se udrží národ pohromadě.“

A tak Dariovi řekli: „Společné uctívání udrží království pohromadě.“

Darius odpověděl: „Dobře, když myslíte.“

I Nabuchodonozor se pokusil spojit dohromady všechny lidi společným uctíváním v kapitole 3.

Objeví se snaha sjednotit celý svět skrze společné uctívání v době konce? O tom se píše ve Zjevení 13.

Podívejme se tedy na Daniele 6, a možná najdeme nějaký způsob, jak přežít v posledních dnech.

Král tedy podepsal dekret, je to královský dekret, pevné ustanovení. A následující verš považuji za jeden z nejvelkolepějších veršů knihy:

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

Daniel věděl o předpisu. Mohli byste si pomyslet, že by bylo dobré aspoň zavřít okna. Každý v hlavním městě o Danielovi věděl. Byl známý ještě předtím, než byli Babyloňané poraženi. Daniel byl věrný jako hodiny.

Každý den, třikrát denně, bez ohledu na počasí, ho všichni viděli, jak otvírá okno. Klekl na kolena, modlil se směrem k Jeruzalému, a vzdával díky. Když lidé chtěli vědět, kolik je hodin, tak si řekli: „Otevřel už Daniel okna?“ Dalo by se říct, že co se modlitby týče, tak to byl zákoník.

Daniel byl zbožný a měl pevný zvyk. Ať už se na to cítil nebo ne, tak řekl: „Teď mám svou pravidelnou pobožnost.“ Domnívám se, že důvod, proč je kniha Daniel v Bibli, je verš 6,10 – Danielovo odevzdání se, a věrnost Bohu.

Důvod, proč Daniel nejedl nečisté maso v kapitole 1, je, že četl Bibli.

V kapitole 9 je psáno, že četl knihu Jeremiáše proroka:

Da 9,2: „Léta prvního kralování jeho já Daniel porozuměl jsem z knih počtu let, o nichž se stalo slovo Hospodinovo k Jeremiášovi proroku, že se vyplní zpuštění Jeruzaléma sedmdesátého léta.“

Jak víme, že Daniel četl Bibli?

Proč se, podle vás, Daniel modlil směrem k Jeruzalému? Protože v Bibli, v 2. Paralipomenon, je psáno: „Pokud se Tvůj lid, který bude odveden, bude modlit k tomuto místu.“ Šalomoun to řekl, když posvěcoval Chrám.

2.Pa 6,21: „Vyslýchejž tedy modlitbu služebníka svého, i lidu svého Izraelského, kterouž se modlívati budou na místě tomto, ty vždy vyslýchej z místa přebývání svého, s nebe, a vyslýchaje, buď milostiv.“

Daniel to četl a tak doslova dělal to, co je psáno v Bibli.

Proč se modlil třikrát denně? Protože četl Žalmy.

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

To řekl král David, který žil dlouho před Danielem. A Daniel četl, jak David řekl: „Budu se modlit večer, ráno i v poledne.“ Daniel dělal přesně to, co je psáno v Bibli. Jak to, že Sidrach, Mizach a Abdenágo přežili v ohnivé peci? Protože četli, co napsal prorok Izaiáš:

Iz 43,2.3: „Když půjdeš přes vody, s tebou budu, pakli přes řeky, nepřikvačí tě; půjdeš-li přes oheň, nespálíš se, aniž plamen chytí se tebe. 3 Nebo já Hospodin Bůh tvůj, Svatý Izraelský, jsem spasitel tvůj.“

Četli Bibli. Byli to lidé modlitby a praktikovali to, co četli.

Nemohu si pomoct, ale kladu si otázku: „Co kdyby naše vláda, nebo náš guvernér najednou vydali nějaký podivný zákon?“ V Kalifornii se může stát cokoliv. Nikdy nevíme, jaký bude další zákon.

Ale kdyby byl vydán zákon, který by říkal: „Nemůžete chodit na modlitební setkání do vašeho sboru po dobu 30 dnů, nebo vás zavřou do vězení“, tak by mě zajímalo, co by se asi stalo s návštěvností našich modlitebních setkání.

Kolik lidí by si řeklo: „Asi bude lepší, když nebudeme rozčilovat naší vládu.“ Anebo řekneme: „Nezajímá mě, co říká vláda. Můj vztah s Pánem Bohem je důležitější než můj život“?

Proč Daniel nemohl zavřít okna? Byl to fanatik? Vyhledával problémy? Anebo si řekl: „Už je mi skoro 90 let. Záleží na tom vůbec?“

Jeho odvaha je úžasná. Je statečný a nedá se ničím zastrašit. Jen pomyslete na všechny ty příležitosti, kdy mohl Daniel udělat kompromis. Mohl jít do své horní místnosti a modlit se při zavřených oknech.

Nemusel se modlit nahlas. Důvod proč věděli, že se modlí, je, že ho slyšeli.

Jak mohli vědět, že vzdává díky? Mohl zavřít oči a nemluvit nahlas, když se modlil. A když se modlil tak by nevěděli, co říká.

Oni však věděli, že vzdává díky, protože ho slyšeli. Daniel otevřel okna a oni ho viděli a slyšeli.

Mnozí z nás mají modlitební život se zavřenými okny.

Daniel ale chtěl vidět a chtěl být viděn.

Přečtěme si další verš.

Mt 5,16: „Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích.“

Daniel věděl, že lidé ho vídali třikrát denně, jak se modlí. A pak se objevily v hlavním městě nápisy: „Pokud bude někdo v následujících 30ti dnech přistižen, jak se modlí k nějakému bohu nebo člověku, a ne ke králi, bude vhozen do jámy lvové.“ Dostane rozsudek smrti, jestli bude načapán, jak se modlí. A všichni si mysleli: „Óóó, co bude dělat Daniel?“ Pravděpodobně se shromáždili na nádvoří a začali pozorovat jeho okna.

A Daniel přemýšlel: „Toto není správná chvíle, abych zavřel okna.“ A řekl: si „Co si budou lidé asi myslet?“

Pokud musíme učinit rozhodnutí, a řekneme: „Chci se podřídit zákonům země“, tak křesťané by se měli zákonům země podřizovat. Ale co dělat, když zákony země jsou v rozporu se zákony Božími? Pak Zákon Boží má vždycky přednost před zákony země.

Petr a apoštolové řekli:

Sk 5,28: „Více sluší poslouchati Boha než lidí.“

Daniel respektoval vládní zákony, ale řekl: „Neodsunu Pána Boha na druhé místo.“

A Daniel řekl: „Lidé se budou na mě dívat a chci být svědkem.“

Lidé vás pozorují, když nevíte, že se na vás dívají, a to zejména teď, nejenom v Danielově době. Dnes jsou všude kamery, a pokud uděláte něco špatně, tak si buďte jisti, že někdo si vytáhne telefon těsně předtím, než to uděláte a natočí si to. Zdá se, že dnes všichni všechno zaznamenají. Nechte své světlo svítit.

**Úterý – Danielova modlitba**

Daniel měl zvyk pravidelně se modlit. Je psáno, že to dělal i dříve.

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

Povšimněte si, že je v horní místnosti.

Modlil se Ježíš se Svými učedníky v horní místnosti předtím, než byl odsouzen? Měl také hlubokou modlitební chvíli v zahradě, než došlo k soudu.

Daniel trávil čas na modlitbě předtím, než ho odsoudili. Klekl si na kolena.

Bible říká, že tělesný postoj při modlitbě je důležitý. Král Šalomoun si klekl, když se modlil, Pavel klečel, když se modlil, a také apoštolové klečeli, když se modlili.

Ne vždycky, ale všiml jsem si, že v naší kultuře dnes, se lidí stávají více familiární k Bohu, nedbalí v modlitbě, a zapomínáme, že Bůh je Vládce vesmíru. Když se před Ním skláníme, tak uznáváme, že On je Král.

Daniel poklekl. Ano, stárnu, a abych byl upřímný, tak je to někdy trochu těžší kleknout si a pak zase vstát. Vzpomínám si, jak když jsem byl mladý, tak jsem vyskočil do vzduchu a dopadl na kolena a nebolelo to. Pak jsem vyskočil a dopadl rovnou na chodidla. Teď už to není možné. Dnes, když klečím a skončím modlitbu, přemýšlím předtím, než se postavím, jestli je zapotřebí udělat tady ještě něco, když už jsem dole.

Daniel byl ale starý člověk a přesto klečel.

Nechci, aby se senioři cítili špatně. Protože koneckonců naše fyziologie už není dobrá a Pán Bůh to ví a rozumí. Nemyslím si, že Bůh chce, abyste se modlili na kolenou, pokud to jediné, na co jste schopni myslet na kolenou, je, jak vás kolena bolí.

Tedy Daniel se modlil, jak bylo jeho zvykem:

Da 6,10: „klekal na kolena svá, a modlíval se a vyznával se Bohu svému, tak jakož prvé to činíval.“

Měl Ježíš zvyk v souvislosti s uctíváním a bohoslužbou?

Lk 4,16: „I přišel do Nazaréta, kdež byl vychován, a všel podlé obyčeje svého“ – To znamená od malička, byl tak vychován. – „v den sobotní do školy.“

V knize Přísloví je psáno:

Př 22,6: „Vyučuj mladého podlé způsobu cesty jeho; nebo když se i zstará, neuchýlí se od ní.“

A o Pavlovi čteme:

Sk 17,2: „Tedy Pavel **podlé obyčeje svého** všel k nim, a po tři soboty kázal jim z písem,“

V Bibli je zaslíbení, které, myslím, Daniel četl:

Ž 22,22: „Zachovej mne od úst lva, a od rohů jednorožcových vyprosť mne.“

To, mimochodem, napsal král David. Daniel to četl. A když viděl dekret: „Pokud budete během příštích 30ti dnů přistiženi, že se modlíte, budete vhozeni do jámy lvové“, vyšel do horní místnosti a dovolával se tohoto zaslíbení. Modlil se: „Pane, zachraň mě od jámy lvové.“

A v horní místnosti se stalo mnoho věcí. Otevřel okna. Nemusel okna otvírat. Modlil se směrem k Jeruzalému a nemusel se modlit směrem k Jeruzalému. Klekl si na kolena, otevřel své ústa.

Vším, co Daniel dělal, oznamoval: „Já se modlím.“ Pravděpodobně byl obrácen zády k paláci a tváří k Jeruzalému.

Je zajímavé, že jsou lidé, kteří se nemodlí celé dny. A přitom to je ta nejneuvěřitelnější výsada. Jen pomyslete, že můžeme mít nepřetržitou audienci u Krále vesmíru skrze Krista.

Bible říká, že Daniel se díval směrem k Jeruzalému, protože to představovalo Boží přítomnost. Tam byl Chrám. My se dnes nedíváme směrem k Jeruzalému.

My vzhlížíme vzhůru k nebeské Svatyni, kde se za nás Kristus přimlouvá jako náš Velekněz před Otcem. Máme Přítele na výsostech.

Už jen to pomyšlení, že Ježíš předkládá mé prosby a modlitby Všemohoucímu Bohu, je obrovská výsada a je škoda toho nevyužít.

Bůh je nahoře a říká: „Poslouchám vás. Chcete se Mnou mluvit?“ A my jsme příliš zaměstnaní, máme příliš mnoho práce. To je neuvěřitelné. Myslím, že až se dostaneme do nebe, a mnozí z nás se tam stále mohou dostat, tak si řekneme: „ÁÁÁch. Nemohu uvěřit, proč jsem se tak málo modlil a přitom jsem měl příležitost skrze Krista komunikovat s Otcem!“

Daniel toho tedy využil. Přestože byl velmi zaměstnaný, našel si čas na modlitbu.

Kdosi řekl: „Vhodný čas na modlitbu si nemůžeme hledat. Ten si musíme udělat.“ Musíme se rozhodnout, že si ho uděláme.

Daniel četl Bibli a modlil se. Přečtu vám z knihy „Velký spor věků“, strana 51:

„Satan dobře věděl, že Písmo lidem umožní odhalit jeho podvody a postavit se mu na odpor. Vždyť i Spasitel světa odrážel jeho útoky slovy Písma. Proti každému útoku Kristus nastavil štít věčné pravdy; bránil se slovy: „Je psáno.“ Proti každému návrhu protivníka postavil Kristus moudrost a sílu Božího slova. Aby tedy satan udržel svou nadvládu nad lidmi a utvrdil moc papežského uchvatitele, musel lidi udržovat v neznalosti Písma.“ (GC 51; VDV 37)

Daniel měl v životě pravidelné pobožnosti, kdy se modlil a četl Písmo a to bylo jeho tajemství, jak překonat zákon šelmy.

**Středa – V jámě se lvy**

Přistihli ho, jak se modlil. A tak šli za králem a řekli mu:

Da 6,12-16: „Tedy přistoupili a mluvili k králi o zápovědi královské: Zdaliž jsi nevydal mandátu, aby každý člověk, kdož by koli něčeho žádal od kterého boha neb člověka až do třidcíti dnů, kromě od tebe, králi, uvržen byl do jámy lvové?“ – Král stále ještě neví, o co se jedná, co mají za lubem.

„Odpověděv král, řekl: Pravéť jest slovo to, podlé práva Médského a Perského, kteréž jest neproměnitelné. 13 Tedy odpovídajíce, řekli králi: Daniel ten,“ – Už jen způsob, jak to řekli: „Daniel ten“.

Da 6,13: „…Daniel ten, kterýž jest z zajatých“ – Ten zajatec, kterého jsi udělal naším nadřízeným. – „z zajatých synů Judských,“ – A dokonce to není ani Peršan.“ – „nechtěl dbáti na tvé, ó králi, nařízení, ani na mandát tvůj, kterýž jsi vydal, ale třikrát za den modlívá se modlitbou svou.“ – Dokážu si představit, jak se asi král tvářil. Zasténal a povzdechl si: „Ach ne. Napálili mě.“

Da 6,14: „Tedy král, jakž uslyšel tu řeč, velmi se zarmoutil nad tím, a uložil král v mysli své vysvoboditi Daniele, a až do západu slunce usiloval ho vytrhnouti.“ – Snažil se, jak jen mohl, aby Daniela zachránil. – „až do západu slunce usiloval ho vytrhnouti.“

V kterou hodinu zemřel Kristus? Těsně předtím, než zapadlo slunce a začala Sobota.

Da 6,15: „Ale muži ti shromáždivše se k králi, mluvili jemu:“ – Říkali si: „Musí naplnit zákon, než skončí den.“ A tak šli k němu a připomínali mu: – „Věz, králi, že jest takové právo u Médských a Perských, aby každá výpověd a nařízení, kteréž by král ustanovil, neproměnitelné bylo.“ – Král strávil celý den, aby našel ty nejlepší právníky v království a řekl: „Není nějaká skulina v zákoně, nějaká mezera, nějaký způsob, jak to obejít?“ A oni řekli: „Nikoliv, králi, podepsal jsi nezměnitelný zákon. Neexistuje žádný způsob. Je to zákon, který nemůže být změněn.“

Da 6,16: „I řekl král, aby přivedli Daniele, a uvrhli jej do jámy lvové. Mluvil pak král a řekl Danielovi: Bůh tvůj, kterémuž sloužíš ustavičně, on vysvobodí tebe.“

Popřemýšlejte o tom. Je to skutečně ohromující, že pozemský přijal zákon, ale nemůže svůj vlastní zákon změnit.

Je možné, aby Bůh, Král vesmíru, udělal zákon a změnil ho? V Bibli jsou některé případy, kdy král, nebo soudce, udělal zákon, který nechtěl zachovat, ale musel, protože jeho slovo bylo zákon.

Například Herodes učinil slib dceři Herodiady, když zatančila.

Mk 6,22.23: „A když dcera té Herodiady tam vešla a tancovala, a zalíbila se Heródesovi i spoluhodovníkům, řekl král děvečce: Pros mne, zač chceš, a dámť. 23 I přisáhl jí: Že začkoli prositi budeš, dám tobě, by pak bylo až do polovice království mého.“

A ona řekla:

Mk 6,25: „…Chci, abys mi dal hned na mise hlavu Jana Křtitele.“

A on si řekl: „Ach ne, to ne. Mám Jana rád. Rád ho poslouchám, když káže.“

Nechtěl to udělat, ale viděl, že všichni se dívají. Věděl: „Nikdy nebudu mít respekt lidí, pokud poruším své vlastní slovo.“ A tak Jan musel zemřít.

Podobně i král Asverus podepsal zákon, že všichni Židé mají být zabiti v určitý den. A poté, co to podepsal, jeho žena mu oznámila: „Jsem Židovka.“ Král nemohl svůj zákon změnit a tak přijal dodatečný zákon, kterým Židům dovolil, aby napadli své nepřátele dříve, než oni napadnou je. Nemohl zákon změnit.

Jefte, který se pak stal soudcem Izraele, učinil slib:

Sd 11,30.31: „(Učinil pak Jefte slib Hospodinu, a řekl: Jestliže jistotně dáš mi Ammonitské v ruku mou: 31 I stane se, že což by koli vyšlo ze dveří domu mého mně vstříc, když se vrátím v pokoji od Ammonitských, bude Hospodinovo, abych to obětoval v obět zápalnou.)“

Když se pak vracel, vyšla mu vstříc jeho dcera. To nečekal. Myslel si, že to bude ovce, nebo koza, nebo kráva. Ale nemohl změnit své slovo.

Ve světle toho všeho, jak je možné, že křesťané, protestanti a katolíci přišli s nápadem, že Bůh změnil Desatero Přikázání? Jestliže Bůh chtěl ukázat jejich stálost, co více měl udělat? Promluvil hlasitě, s hřměním a blesky a zemětřesením, v přítomnosti celého národa, aby ho všichni slyšeli. Pak napsal Deset Přikázání Svým vlastním prstem, a napsal je na kámen, aby ukázal jeho trvalou platnost.

A přesto lidé říkají: „Deset Přikázání bylo zrušeno. Jsou dobrovolná.“

Něco takového bych si nikdy nedokázal představit. Jak může člověk něčemu takovému uvěřit? Proto jsem adventista sedmého dne a věřím, se má zachovávat všech Deset Přikázání. A i kdybyste je nezachovávali, tak aspoň uznejte, že existují a že Bůh se nemění. On řekl:

Mal 3,6: „Nebo já Hospodin neměním se“.

Žd 13,8: „Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky.“

Mt 24,35: „Nebe a země pominou, ale slova má nikoli nepominou.“

Král nemohl změnit svůj zákon. Přikázal tedy, aby přivedli Daniela a hodili ho do jámy lvové. A král Danielovi řekl:

Da 6,16: „Bůh tvůj, kterémuž sloužíš **ustavičně**, on vysvobodí tebe.“

Neřekl „Bůh tvůj, kterému občas sloužíš“, nebo „Kterému sloužíš, když se tito hodí.“ Anebo „Bůh tvůj, kterému sloužíš, když se druzí dívají.“

Řekl: „Bůh tvůj, kterémuž sloužíš **ustavičně**,“ – Byla v tom důslednost a stálost. – „on vysvobodí tebe.“

A mimochodem, přátelé, jestliže budeme důsledně a ustavičně sloužit Bohu, on nás vysvobodí. To je zaslíbení, kterého se můžeme dovolávat.

Vhodili ho tedy do jámy lvové. Pravděpodobně slyšeli, jak se země otřásá při řvaní vyhladovělých lvů. Není tu řečeno, že to byl jenom „jeden lev“, ale „lvi“.

Nejspíš tam Daniela pomalu spustili na provaze. Byl to starší člověk. Nemyslím si, že ho tam král nechal vhodit.

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.“

Proč to udělal? Danielovi žalobci se chtěli ujistit, že král se tam v noci nepřiplíží a Daniela nevysvobodí a tak král dal na kámen svou pečeť. Proč to ještě udělal? Aby jim ukázal: „Dodržuji zákon. Nezaplatil jsem stráž, aby ho v noci přišla vysvobodit.“ Král kámen zapečetil, aby nedošlo k porušení.

V jakou denní dobu se to stalo? Mohlo to být přibližně v dobu, když zapadalo slunce?

V kolik hodin zemřel Ježíš? Byl Ježíš položen do hrobu a byl ke vchodu přivalen kámen? Byl kámen zapečetěn vládní pečetí?

Ježíš vyšel z hrobu živý. A co se podle vás, stane s Danielem?

Da 6,18: „I odšel král na palác svůj, a šel ležeti, nic nejeda, a ničímž se obveseliti nedal, tak že i sen jeho vzdálen byl od něho.“ – Byl na sebe tak nahněvaný. Postil se a nejspíš se i modlil.

Co, podle vás, dělali andělé v nebi? Zpívali a hráli písně, když byl Ježíš v hrobě, nebo když byl na kříži? Ne, byl tam smutek.

A smutek byl i v paláci, když byl Daniel v jámě se lvy.

Da 6,19: „Tedy král hned ráno vstav na úsvitě,“

V jakou denní dobu přišly ženy k hrobu? Všechna evangelia se shodují, že to bylo velmi brzy ráno. Král vstal velmi brzy a ve verši 19 čteme: „s chvátáním šel k jámě lvové.“

Da 6,20: „A jakž se přiblížil k jámě, hlasem žalostným“ – Celou noc plakal. – „hlasem žalostným zavolal na Daniele, a promluviv král, řekl Danielovi: Danieli, služebníče Boha živého,“ – Jako protiklad čeho? Jako protiklad bohů Persie, bohů Babylonu. – „služebníče Boha živého,“ – Král ještě neví, že Danielův Bůh Svého služebníka zachránil, a přesto Ho nazývá živým Bohem.

**Čtvrtek – Daniel vysvobozen**

Král volal:

Da 6,20: „Danieli, služebníče Boha živého, Bůh tvůj, kterémuž ty sloužíš ustavičně, mohl-liž tě vysvoboditi od lvů?“ – A pak slyší hlas z jámy lvové – „21 Tedy Daniel mluvil s králem, řka: Králi, na věky buď živ. 22 Bůh můj poslal anděla svého, kterýž zavřel ústa lvů, aby mi neuškodili; nebo před ním nevina nalezena jest při mně, nýbrž ani proti tobě, králi, nic zlého jsem neučinil.“

Toto je úžasné. Přišel anděl. Kdo přišel za Sidrachem, Mizachem a Abdenágem v ohnivé peci? A kdo přišel za Danielem? Nazval Ho „anděl“, ale občas, když se říká „Anděl Hospodinův“, tak Pán Bůh mohl anděla poslat, ale nevylučuje to možnost, že to byl ten samý, co přišel do ohnivé pece. Ježíš řekl: „Když se k němu přiznáme, tak On se přizná k nám.“

Daniel řekl: „22 Bůh můj poslal anděla svého, kterýž zavřel ústa lvů“

Kdo je lev?

V 1.Pt 5,8 je psáno:

1.Pt 5,8: „Střízliví buďte, bděte; nebo protivník váš ďábel jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral.“

A v Žalmu 91 čteme:

Ž 91,13.14: „Po lvu a bazališku (ČSP: „po lvu i po zmiji“) choditi budeš, a pošlapáš lvíče i draka.“ – Lev a had je symbol ďábla. Bůh dal Davidovi vítězství nad lvem. Dal vítězství nad lvem i Samsonovi, když byl naplněn Duchem. A i nám dá vítězství nad lvem. Lev je ďábel. A jak to udělal Daniel? Byl třikrát denně na kolenou a věděl, že Boží Slovo mu dá vítězství. Lvi ho nemohli zranit.

Nevím, jak se mu tu noc spalo. Dwight Moody řekl, že si představoval, jak si Daniel z jednoho lva udělal polštář, který vrněl. Je těžké usnout vedle někoho, kdo chrápe. Natož vedle řvoucího lva.

Daniel byl však uchráněn.

Někteří lidé říkají, že to se stalo proto, že lvi nebyli hladoví. Podle nich se nestal žádný zázrak.

Řeknu vám jeden příběh. Jednou nějaký člověk šel do zoo, protože hledal práci. Ale řekli mu: „Nemáme pro vás nic.“ A on řekl: „Dejte mi, prosím, nějakou práci. Pracovat v zoo bylo vždycky můj sen. Miluji zvířata.“

A najednou promluvil jeden člen výboru: „No, něco bychom měli, ale je to trochu zvláštní.“

A muž řekl: „To je jedno. Vezmu cokoliv, když mi dáte vstupní plat a zaměstnáte mě v zoo.“

Člen výboru tedy odpověděl: „Dobře. Stalo se nám, že tento víkend nám umřela gorila a to byla naše hlavní atrakce. Když se to lidé dozvědí, přestanou k nám chodit. Potřebujeme někoho, kdo by se převlékl za gorilu, posadil se a seděl tiše v koutku. Budete mít u sebe mísu s jídlem. Občas se trochu pohnete a lidé si budou myslet, že jen odpočíváte.“ A dodal: „Tak k nám budou lidé stále chodit¸ dokud nenajdeme novou gorilu.“

Muž řekl: „Myslím, že to zvládnu.“ Oblékl si úbor a vypadl jako skutečná gorila. Ráno šel do gorilí klece. Na jedné straně bylo sklo, aby se na něj mohli lidé dívat. Vedle něho byla klec se lvem, a na druhé straně byla zebra.

V jeho kleci byl navíc strom, aby na něj mohl šplhat. Když vyšel, tak před klecí bylo mnoho lidí, kteří se dívali a ukazovali na něj prstem. To se mu líbilo a všiml si, že pokaždé, když se pohnul, tak děti jásaly a lidé vzdychali údivem. Fotili si ho a on se sžil se svou prací. Začal se procházet po kleci, a diváci byli nadšeni. Přišlo více lidí.

Druhý den si pomyslel: „Trochu je pobavím.“ Chodil více po kleci, opíral se o strom, pohupoval se a poskakoval. Přišel ještě větší zástup. A nikdo nešel k žádnému jinému exponátu, protože všichni chtěli vidět, co udělá gorila.

Vyšplhal se na strom a všichni se dívali. Začal si bušit na hruď jako King Kong a houpat se na větvi nad lví klecí. Lidé si mysleli: „Tak tohle je opravdu zajímavé.“ Začal házet na lva různé předměty, a lev jen zvedl hlavu a sledoval ho.

Celá zoo tam byla a všichni se dívali. Najednou se pod ním zlomila větev a spadl do lví klece. Když se vzpamatoval, uviděl lva a začal volat: „Pomoc! Pomoc!“ Lev k němu přiběhl, dal si tlapu před tlamu a řekl: „Buď zticha, nebo nás oba vyhodí.“

Lvi v jámě, kde byl Daniel, byli však opravdoví lvi. Nesnědli ho proto, že měl Ducha Božího a anděl ho chránil.

Pokud vás to zajímá, i dnes se dějí podobné věci.

V Etiopii, v roce 2005, sedm mužů uneslo jednu dívku, aby jí přinutili provdat se za jednoho z nich. Bylo jí 12 let. Ona se však za něj provdat odmítla a tak ji opakovaně bili. Nakonec se jí podařilo utéct. Muži ji pronásledovali a našli ji obklopenou smečkou lvů.

Byly to vlastně tři lvice, které zahnali její pronásledovatele. Když ji policie a její rodina našli, potvrdili, že dívku hlídali tři lvi. Když lvi uviděli, jak přichází policie, vstali, a odešli pryč. Chránili ji. Můžete si o tom přečíst v článku tiskové agentury AP News, která je poměrně seriózní a uznávaná. Bůh může i dnes poslat lvi, aby nás chránili.

V čem se Daniel podobal Ježíši?

Poznamenal jsem si 14 bodů:

1. Ježíš ani Daniel nebyli nikdy ženatí.
2. Daniel i Ježíš pocházeli z královské linie Davida. Daniel pocházel z domu Ezechiáše.
3. Daniela i Ježíše pronásledovali špehové ze závisti.
4. O obou bylo prohlášeno, že na nich není nic špatného, nebyla na nich žádná vada.
5. O obou bylo známo, že jsou plní Ducha.
6. Oba byli známí pro mimořádnou moudrost. Ez 28,3: „Aj hle, moudřejší jsi nad Daniele, žádná věc tajná není před tebou ukrytá“. A o Ježíšovi je psáno: Mk 6,2: „A když bylo v sobotu, počal učiti v škole, a mnozí slyšíce, děsili se, řkouce: Odkud tento má tyto věci? A jaká jest to moudrost, kteráž jest dána jemu, že i takové moci dějí se skrze ruce jeho?“
7. Daniel se modlil ve své horní místnosti před tím, než byl odsouzen. Ježíš se modlil v horní místnosti a v zahradě před tím, než byl odsouzen
8. Oba vzdávají díky a chválí Boha. Ježíš při poslední večeři a Daniel v horní místnosti.
9. Daniel byl vhozen do jámy lvové před západem slunce. Ježíš zemřel na kříži a byl pohřben před západem slunce.
10. Když byl Daniel v jámě, tak v paláci truchlili a stejně tak i nebe oplakávalo Krista.
11. Kámen s vládní pečetí byl přivalen ke vstupu do hrobky a na otvor do jámy lvové.
12. Král odstranil kámen velmi brzy ráno. Kámen u hrobky byl odvalen velmi brzy ráno.
13. Daniel vyšel živý z jámy lvové a je to předobraz vzkříšení, jako když se Jonáš dostal z velryby. Kristus vyšel živý z hrobu.
14. Lvi nemohli zranit Daniela, protože byl nevinný. A ďábel nemohl udržet Ježíše v hrobě.

V tomto příběhu jsou úžasné paralely mezi Ježíšem a Danielem. Je to opravdu nádherný příběh.

Amen.

Pán vám žehnej, přátelé. Za týden budeme zase spolu studovat Jeho Slovo.