**L 11 – Od zápasu k vítězství**

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

Vítejte v Sobotní škole.

Dnes máme před sebou velmi vzrušující Lekci. Jsme sice u Lekce 11, ale probírá se v ní kapitola 10 knihy Daniel. Kapitola 10 je poměrně krátká, má jen 21 veršů. Avšak v této kapitole se ponoříme do nejdelšího proroctví u Daniela, a také do nejkomplikovanějšího a nejdelšího proroctví v Bibli. Toto proroctví obsahuje největší počet časových období.

Když začneme studovat kapitolu 10, uvědomíme si, že v Bibli nejsou žádné kapitoly. Začínáme probírat proroctví, které zahrnuje kapitoly 10, 11, a 12 knihy Daniel. To všechno je jedno proroctví.

Popisuje mnohem podrobněji, než jakékoliv předchozí proroctví u Daniela, události, které se budou týkat Božího lidu od doby Daniela až do druhého příchodu Ježíše, kdy Michael bude chránit Boží lid v době velkého soužení. A tato kniha končí vzkříšením.

Začneme tím, že si přečteme základní verš.

**Základní verš:**

Da 10,19: „A řekl: Neboj se, muži velmi milý, pokoj tobě, posilň se, posilň se, pravím. Když pak on mluvil se mnou, posilněn jsa, řekl jsem: Nechť mluví Pán můj, nebo jsi mne posilnil.“

Kolikrát řekl Bůh Svému lidu: „Pokoj s tebou. Posilni se.“ Řekl to např. Jozuovi:

Jz 1,9: „Posilni se a zmužile se měj, neboj se, ani lekej, nebo s tebou jest Hospodin Bůh tvůj, kamž se koli obrátíš.“

**Neděle – A opět půst a modlitby**

Přečtěme si 1.verš z 10.kapitoly:

Da 10,1: „Léta třetího Cýra krále Perského, zjeveno bylo slovo Danielovi, kterýž sloul jménem Baltazar, a pravé bylo slovo to, i uložený čas dlouhý, a rozum toho slova i smysl zjeven jemu u vidění.“ – podtrhněte si, kde je řečeno „uložený čas dlouhý“, protože to se v této kapitole později ještě objeví.

Co se stalo v kapitole 9 knihy Daniel? Tam je proroctví o prvním příchodu Ježíše. Ale mluví se v ní i o tom, že Jeruzalém bude znovu vybudován a také zeď bude postavena v časech přenesnadných.

Daniel porozuměl, že Boží lid se setká s odporem. A všimněte si také, kdy se to děje: „Léta třetího Cýra krále.“

Co se říká o Cýrovi v kapitole 1? Vzpomeňte si, jak Daniel nechtěl jíst Babylonské jídlo, a byl zdravý. A protože byl zdravý, je psáno, že sloužil až do prvního roku Cýra. A zde se mluví o třetím roku Cýra.

Kapitola Da 1 vlastně neříká: „Žil až do…“ Mnoho lidí to předpokládá. Sloužil pravděpodobně jako úředník do prvního roku Cýra. Může to znamenat, že když se Cýrus stal králem, poslal Daniela do důchodu, protože mu bylo už více než 80 let.

Pamatujte, že Daniel sloužil za vlády Daria, který byl před Cýrem. A Darius byl médský král. V té době měl Daniel zkušenost se lví jámou. Potom Darius odešel a Cýrus se stal králem. Daniel už odešel možná do důchodu a teď byl třetí rok Cýra a Daniel stále žil. Nevíme, jak dlouho Daniel žil. Možná až do 100 let.

V Da 8 se píše, že měl vidění v zemi Elam u řeky Ulai, když byl v Susanu. Víme, kde se dnes nacházejí ruiny Susanu. Jsou na východ od řeky Tigris. Byla to nádherná oblast, úrodná země na úpatí hor, kde Perští králové často pobývali a vládli.

V té oblasti je až dodnes jedna hrobka, která se nazývá „hrobka proroka Daniela“, a kněží tam stále drží stráž.

Jedna legenda říká, že když Daniel zemřel, Cýrus odklonil řeku Ulai, pohřbil zlatý sarkofág s Danielem, a pak zase vrátil řeku zpět, aby protékala nad ním a tak nikdo nemohl nikdy vyrušit jeho ostatky. Četl jsem to před lety v nějaké knize historie a už si ani nevzpomínám, kde přesně.

Co se Daniela týče, tak je pravda, že žil v té oblasti a mohla by tam být jeho hrobka. Nevíme to však jistě a nevíme ani přesně, jak dlouho žil. Možná tam byl na dovolené, protože je řečeno, že byl u řeky, ale není právě v Susan.

Daniel byl tedy stále ještě naživu ve třetím roce krále Cýra a ve verši 2 řekl:

Da 10,2: „V těch dnech já Daniel kvílil jsem za tři téhodny dnů.“ – Proč Daniel naříkal? V Da 9,25 jsme četli, že dokonce i když Cýrus ve svém prvním roce kralování dal Židům svolení vrátit se domů, setkali se tam s odporem. Co se stalo, když začali stavět Chrám? A co říkali nepřátelé? Pamatujete? Podívejme se do Ezd 4,1:

Ezd 4,1: „Uslyšavše pak nepřátelé Judovi a Beniaminovi, že by ti, kteříž přestěhováni byli, stavěli chrám Hospodinu Bohu Izraelskému, 2 Přistoupili k Zorobábelovi a k knížatům čeledí otcovských, a řekli jim: Budeme s vámi stavěti; nebo jako i vy hledati budeme Boha vašeho, jemuž i oběti obětujeme ode dnů Esarchaddona krále Assyrského, kterýž nás sem uvedl. 3 Tedy řekl jim Zorobábel a Jesua i jiná knížata čeledí otcovských z Izraele: Ne vám, ale nám náleží stavěti dům Bohu našemu; nebo my sami stavěti budeme Hospodinu Bohu Izraelskému, jakž přikázal nám král Cýrus, král Perský.“

Proč to Samařanům řekli? Samařané se sice modlili k Bohu, ale klaněli se také modlám. Měli pomíchané náboženství. Vzpomínáte si, jak král přesídlil Asyřany do severního Izraele? Tam je napadali lvi. A tak si říkali: „Proč na nás útočí lvi?“ A bylo jim řečeno: „Neznáte Boha země.“ A tak Asyrský král poslal několik kněží, aby je učili cestám Božím. Přinášeli oběti na hoře Garizim. Obětovali však i modlám, ale přesto věřili pěti knihám Mojžíšovým. A tak smíchali tato dvě náboženství.

Teď přišli a říkali: „Stavíte Boží Chrám? Skvělé! Přidáme se k vám.“

A Židé řekli: „Ne. To není dobrý nápad. To bychom byli nerovnoměrně zapřažení, protože byste vnášeli svůj zhoubný vliv do našeho náboženství. A my se snažíme vrátit se zpátky k Pánu Bohu. Právě jsme přišli za zajetí, kde jsme si odpykali trest za svou nevěru. Nezačneme zase dělat kompromisy přátelstvím s vámi.“

Říct něco takového vyžadovalo odvahu, protože věděli, že Samařany tím rozčílí. A to se skutečně stalo. Od té doby, až do Kristových dnů se Židé a Samařané spolu stovky let neustále přeli. Lidé ze Samařska na severu byli „kvazi“ Asyřané, kteří také trochu věřili v Jehovu.

Všimněte si ale, co se pak přihodilo. Židé řekli:

Ezd 4,3: „…my sami stavěti budeme Hospodinu Bohu Izraelskému.“

A verš 4:

Ezd 4,4: „A však lid té krajiny zemdléval ruce lidu Judského, a odhrožovali je, aby nestavěli. 5 Anobrž i najímali proti nim rádce, aby rušili rady jejich, po všecky dny Cýra krále Perského,“ – Posílali dopisy Cýrovi . – „až do kralování Daria krále Perského.“ – To je už Darius, Kambysés.

Židé se snažili postavit zeď v časech přenesnadných. Cýrus byl pokoušen, aby si znovu rozmyslel a přehodnotil povolení, které dal Židům a podporu stavby Chrámu. Proto v kapitole 10 zuřila duchovní bitva.

Daniel poznal, že Cýrus znovu zvažuje pomoc Židům, protože dostával zprávy, že Židé staví proto, aby se pak vzbouřili. Daniel se tedy upnul k modlitbám a truchlil. A truchlil tři týdny, 21 dní. V Žalmu 42,9 čteme:

Ž 42,9: „Dím k Bohu silnému, skále své: Pročež jsi zapomenul se nade mnou? Proč pro ssoužení od nepřítele v smutku mám choditi?“

A v Da 10,13: „Ale kníže království Perského postavovalo se proti mně za jedenmecítma dnů,“ – Jak dlouho se Daniel modlil? Tři týdny. Jak dlouho trvala tato duchovní bitva mezi knížetem Perského království a Hospodinem? Dvacet jedna dnů. Daniel se tedy modlil na zemi ohledně duchovní bitvy, která zuřila nad Božím lidem.

Mají modlitby Božího lidu vliv na dění v královstvích? Ano. A můžeme vyslovit modlitbu jen nedbale a v rychlosti, anebo se Daniel postil a modlil delší dobu? Nedržel půst a nemodlil se jeden nebo dva dni. Postil se a modlil se tři týdny. Už byl starý člověk a nezřekl se jídla úplně. Řekl: „Nejedl jsem chutný pokrm, maso ani víno se mi nepřiblížilo k ústům. Také jsem se ničím nemazal, dokud se nenaplnily ty tři týdny dnů.“ (Da 10,3 – ČSP)

Ale neřekl snad Ježíš „Ty pak, když se postíš, pomaž hlavy své a tvář svou umej, 18 Aby nebylo zjevné lidem, že se postíš“ (Mt 6,17.18).

Někteří Židé vzali vážně Danielův výrok, kde řekl, že se ničím nemazal, a to byl důvod, aby, když se postili, vypadali zanedbaně, byli neupravení, a rozcuchaní, jak jen to šlo.

Když je řečeno, že „…se ničím nemazal“, tak to neznamená, že Daniel chtěl vypadat, co možná nejvíc zanedbaně. Říká tím: „Pokořil jsem se.“ Někdy Židé nosili pytlovinu a sypali si popel na hlavu, když se postili a modlili. Neměli na sobě žádné hezké šaty. Chtěli se pokořit před Pánem Bohem.

Daniel, protože už byl starý, jedl jen to nejnutnější, aby měl sílu.

Nicméně v této době opravdu hledal Pána Boha.

Podobná doba modlitby a půstu je u Neh 1,4: „Kterážto slova když jsem uslyšel, sedna plakal jsem a kvílil“ – Když jsem slyšel, že zdi Jeruzaléma jsou zničené. – „plakal jsem a kvílil za několik dní, a postil jsem se, i modlil před Bohem nebeským.“

Nehemiáš se postil mnoho dní, aby zdi mohly být znovu postaveny. Daniel se postil, aby byl vybudován Chrám a aby král podporoval lid.

Vyslyšel Bůh Danielovu modlitbu? Ano. Víme, jak to dopadlo. Vyslyšel Bůh Nehemiášovu modlitbu? Byl Nehemiáš vyslán, aby obnovil zdi Jeruzaléma, a byly zdi postaveny? Ano. Vyslýchá tedy Bůh modlitby spojené s půstem? Ano, vyslýchá je.

A dále se Nehemiáš modlil:

Neh 1,5.6: „A řekl jsem: Prosím, Hospodine Bože nebeský, silný, veliký a hrozný, ostříhající smlouvy a milosrdenství těm, jenž tě milují, a ostříhají přikázaní tvých, 6 Budiž, prosím, ucho tvé nakloněné, a oči tvé otevřené, abys slyšel modlitbu služebníka svého, kterouž já se modlím před tebou nyní dnem i nocí za syny Izraelské, služebníky tvé, a vyznávám hříchy synů Izraelských,“ – Součástí jeho pokání a půstu je vyznání hříchu.

„…vyznávám hříchy synů Izraelských, jimiž jsme hřešili proti tobě. Já také i dům otce mého hřešili jsme.“ – Bylo to tedy společné vyznání.

Podobně i Daniel v kapitole 9 řekl:

Da 9,20: „Ještě jsem mluvil a modlil se, a vyznával hřích svůj i hřích lidu svého Izraelského,“ – Vyznával hříchy v postu a v modlitbách.

Když Izaiáš spatřil Pána Boha, řekl:

Iz 6,5: „Běda mně, jižť zahynu, proto že jsem člověk poškvrněné rty maje, k tomu u prostřed lidu rty poškvrněné majícího bydlím“. – Vyznával svůj hřích a hřích lidu.

V modlitbě Páně není nikde psáno: „Já, mně, můj…“ Ale je tam „my“. Jako Boží církev bychom se měli starat o vztah druhých s Pánem Bohem. Nejen o svůj vlastní.

Dozvídáme se tedy, co se stalo, kdy se to stalo a kde se to stalo.

**Pondělí – Muž ve lněném oděvu**

Kdy se to tedy stalo?

Da 10,4: „Dne pak dvadcátého čtvrtého měsíce prvního,“ – Daniel se postil 21 dní, v prvním měsíci židovského roku.

Kdy se postil? To je důležité. Toto vidění přichází o Velikonocích. Kdy Ježíš zemřel? O Velikonocích. Ukazuje se tedy, že Daniel myslel na velké vysvobození Božího lidu z Egypta. Teď se na Židy dívá, když se pokoušejí stát se znovu národem. Prožijí si stejné porodní bolesti. Budou se snažit stavět, ale musí čelit odporu Samařanů a jiných okolních národů. Vzpomeňte si na Nehemiáše – nebyli tam jenom Samařané. Byli tam i Arabové, a lid východu. Ti všichni se stavěli proti Jeruzalému, a chtěli zabránit, aby Židé dostali zpět svou zemi.

Změnila se situace? Je Izrael stále obklopen národy, které chtějí získat jejich zemi? Některé věci se dodnes nezměnily.

Když Jozue vedl Židy do zaslíbené země, byly tam jiné národy, kterým se nelíbilo, že řekli: „Bůh dal tuto zemi Abrahamovi. Přicházíme, abychom uplatnili vlastnické právo.“ Okolní národy tím nebyly vůbec nadšeny.

Má ďábel radost, když chcete získat dědictví v Zaslíbené zemi? Ne. A setkáte se s opozicí.

Všimněte si tedy, kdy se to stalo. A podíváme se, kde se to stalo. Je psáno:

Da 10,4: „ když jsem byl na břehu řeky veliké, to jest Hiddekel.“ (ČSP – „Tigris“). – Zmínil jsem to, protože když se podíváte do poslední kapitoly knihy Daniel, tak tam je psáno:

Da 12,5: „Zatím viděl jsem já Daniel, a aj, jiní dva stáli, jeden z této strany břehu řeky, a druhý z druhé strany břehu též řeky.“

Abyste zjistili, u jaké řeky stáli v Da 12, musíte si přečíst to, co jsme četli v Da 10. Jsou u řeky Tigris.

Kde je Babylon? U řeky Tigris nebo Eufrat? U Eufratu.

Tigris je jiná starověká řeka, někdy nazývaná Hiddekel. Slovo „Tigris“ neboli „Hiddekel“ znamená „tmavý“ nebo „rychle se pohybující“. A tehdy to byla řeka, která protékala velmi rychle.

Nedávno jsem dal na Youtube krátké video o posledních ranách, kde mluvím o věcech, které se dějí ve světě. A jedna z věcí, kterou jsem zmínil, se týká právě řek Tigris a Eufrat.

Před lety jsem byl v Guamu. Měl jsem nějakou práci v Mikronésii a navštívil jsem tamější adventistickou kliniku. A zatímco jsem čekal na setkání s některým z lékařů, viděl jsem tam časopis „Newsweek“ – tedy mezinárodní verzi časopisu Newsweek. Ležel na stolku a na obálce bylo napsáno „Když řeky vyschnou“, a psalo se tam, že řeka Eufrat vysychá. To bylo asi před 25ti lety.

Před dvěma roky Fox a CNN vysílali zprávu, že ISIS uzavírá přehrady na horním toku Eufratu a vysušuje řeku. Byly tam obrázky řeky Eufrat, ale bylo v ní už jen bahno a dalo se přes ni přejít.

Víte, proč o tom mluvím? Jaká je jedna z ran, o kterých se píše ve Zjevení? Nemyslím si, že toto je rána. Ale je to zajímavé, když se ve Zjevení píše, že řeka Eufrat vyschla. A teď se stavějí přehrady v Turecku, v Íránu, a v Sýrii. Ve všech těchto zemích jsou přítoky Tigridu a Eufratu. Dnes Tigris a Eufrat dosáhly nejnižší hladiny za celá tisíciletí. A v Bibli je Eufrat pojmenován „Veliká řeka“ (Zj 16,12). Teď už však přes něj můžeme přehodit kámen. Můžete tyto řeky přejít, protože jsou na nich přehrady a odvádí se z nich voda na zavlažování. Tyto řeky opravdu vysychají.

V Iráku je krize. Je to velký problém v souvislosti s hygienou, protože do řeky se hází odpad. Dělali to i dříve, ale voda odtekla do oceánu. Byl to jejich zvyk, ale teď odpad zůstává na místě a lidé jsou více nemocní, např. mají problém s cholerou.

Když tedy čteme, jak Daniel mluvil o této řece, tak tehdy vypadala úplně jinak. Nebyly tam žádné přehrady a voda rychle protékala. Byli jste někdy u Niagarských vodopádů? Ohromily vás? A přitom jsou jen z poloviny tak mocné, jako byly předtím, než na nich proti proudu vybudovali přehradu kvůli elektřině. Víte, že odklonili polovinu vody? Líbilo by se vám, kdybyste mohli vidět, jak řeka vypadala, než ji přehradili? Dokážete si to představit? Teď už je menší, protože polovina vody se využívá na výrobu elektřiny.

Dokonce i v Jordánu, protékalo mnohem více vody než dnes, protože proti proudu je přehrazený a hodně vody se využívá na zavlažování.

Představte si tedy Tigris jako velkou a významnou řeku, která rychle protékala. Daniel měl toto vidění u řeky Tigris.

Můžete si pomyslet: „Jak se Daniel dostal z Babylonu, kde sloužil až k řece Tigris?“ Některá místa jsou vzdálená asi jen 35 kilometrů. Daniel tam mohl mít dům. Byl jedním z nejmocnějších lidí v království, předseda vlády, a byl už starý.

Tehdy trávil čas na modlitbě. A co se stalo?

Daniel už řekl, kdy se to stalo, kde se to stalo, a co se stalo.

Da 10,5: „Pozdvih očí svých, viděl jsem, a aj, muž jeden oděný v roucho lněné, a bedra jeho přepásaná byla zlatem ryzím z Ufaz. 6 Tělo pak jeho jako tarsis, a oblíčej jeho na pohledění jako blesk, a oči jeho podobné pochodním hořícím, a ramena jeho i nohy jeho na pohledění jako měď vypulerovaná, a zvuk slov jeho podobný zvuku množství.“

Nezní vám to povědomě? Co vám to připomíná? Zjevení. Je to Gabriel? Domnívám se, že vidí Krista. To je ten, který přišel k Sidrachovi, Mizachovi a Abdenágovi v ohnivé peci.

Podívejme se do Zjevení 1. Jan řekl:

Zj 1,13-15: „A u prostřed těch sedmi svícnů podobného Synu člověka,“ – Kdo to je? – „oblečeného v dlouhé roucho, a přepásaného na prsech pasem zlatým. 14 Hlava pak jeho a vlasové bílí, jako bílá vlna, jako sníh, a oči jeho jako plamen ohně. 15 Nohy pak jeho podobné mosazi, jako v peci hořící; a hlas jeho jako hlas vod mnohých.“

Před chvílí jsme četli, jak Daniel řekl: „…a zvuk slov jeho podobný zvuku množství.“

Říkal tím: „To je mocný hlas.“ A Da 7 popisuje podobnou Božskou postavu.

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

Daniel mluvil celou dobu s anděly, jako když spolu mluvíme my. Avšak tato osoba musela být důležitější než anděl, protože Daniel spadl na tvář a nemohl vstát. Viděl Boží slávu. To je Ten, před nímž padl Izajáš a řekl:

Iz 6,5: „Běda mně, jižť zahynu“.

Podívejme se, koho viděl Ezechiel:

Ez 1,26-28: „Svrchu pak na obloze, kteráž byla nad hlavou jejich, bylo podobenství trůnu, na pohledění jako kámen zafirový, a nad podobenstvím trůnu na něm svrchu, na pohledění jako tvárnost člověka. 27 I viděl jsem na pohledění jako velmi prudkou světlost, a u vnitřku jejím vůkol na pohledění jako oheň, od bedr jeho vzhůru; od bedr pak jeho dolů viděl jsem na pohledění jako oheň, a blesk vůkol něho. 28 Na pohledění jako duha, kteráž bývá na oblace v čas deště, takový na pohledění byl blesk vůkol. To bylo vidění podobenství slávy Hospodinovy.“

To je zase jiný prorok, který ve vidění spatřil Boží slávu.

Je nám tedy řečeno nejenom kde se to stalo, kdy se to stalo, co se stalo, ale je řečeno i s kým se to stalo. Byl Daniel sám, anebo měl s sebou nějaké průvodce, když měl toto vidění?

Da 10,7: „Viděl jsem pak já Daniel sám vidění to, ale muži ti, kteříž se mnou byli, neviděli toho vidění, než hrůza veliká připadla na ně, až i utekli, aby se skryli.“ – Nechali chudáka Daniela samotného a utekli. Věděli, že Daniel je prorok, a že má vidění. Jeho tvář začala zářit a z pohledu jeho očí a z jeho chování bylo zřejmé, že upadl do vidění. Byli tak ohromeni svatostí místa, že utekli.

Stalo se i někomu jinému v Bibli, že měl vidění Pána Boha a ti, kdo byli s ním, dostali strach? Kdo z vás ví, kde se o tom píše?

Byl to Pavel. Přečtěme si to:

Sk 22,9: „Ti pak, kteříž se mnou byli, světlo zajisté viděli, a přestrašeni jsou, ale hlasu toho, kterýž se mnou mluvil, neslyšeli.“

A dále si přečtěme, co řekl Daniel ve verši 8:

Da 10,8: „Pročež já zůstal jsem sám,“ – Ale on není sám. Bůh je s ním. – „a viděl jsem vidění to veliké, ale nezůstalo i ve mně síly, a krása má změnila se, a porušila na mně, aniž jsem mohl zadržeti síly.“ – Často když Ellen Whiteová měla vidění, zeslábla, a pak byla nadpřirozeně posílena, a nedýchala. A tady čteme, jak Daniel ve verši 17 řekl:

Da 10,17: „…nezůstalo síly, ani dchnutí nepozůstalo ve mně“.

A dále ve verši 9 je psáno:

Da 10,9: „Tedy slyšel jsem zvuk slov jeho, a uslyšav zvuk slov jeho, usnul jsem tvrdě na tváři své, na tváři své na zemi.“ – Byl tváří na zemi před slávou Boží.

Tato slavná Bytost se zjevila ve Zjevení, v Daniel 10, a také v Jozue 5.

A teď se Daniela dotkl anděl.

**Úterý – Dotek anděla**

Přečtěme si verš 10:

Da 10,10: „V tom aj, ruka dotkla se mne, a pozdvihla mne na kolena má a na dlaně rukou mých. 11 I řekl mi: Danieli, muži velmi milý,“ – Bylo to poprvé, kdy to řekl? V kapitole 9 se Daniel modlil a přišel anděl Gabriel a řekl: „…jsi velmi milý“ (Da 9,23)

Dám vám něco k zamyšlení. Byl takový jenom Daniel?

Když byl Ježíš pokřtěn, co řekl hlas z nebe?

Mt 3,17: „Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se dobře zalíbilo.“

Byl Ježíš pokřtěn pro Své hříchy? Anebo byl pokřtěn, jako příklad pro nás?

Když jsme pokřtěni a všechny naše hříchy jsou smyty, jak se na nás Bůh dívá? Jako na „velmi milé“. Má v nás zalíbení.

A když trávíme čas na modlitbách za Boží lid a pokud chodíme s Pánem Bohem, jako Daniel, tak jsme také velmi milí.

Nikdy nezapomenu, jak jsem byl před lety v Santa Rosa. Byla tam jedna sestra, mladá žena, která pomáhala s organizací. Mluvil jsem na toto téma a ona se rozplakala. Později jsem si s ní promluvil a zeptal jsem se: „Jsi v pořádku?“ Odpověděla: „Ano.“ Snažila se už neplakat, když se mnou mluvila. Řekla: „Jsem v církvi celý život, ale vždycky jsem si myslela, že Bůh se na mě hněvá.“

A řekla: „Toto je poprvé, co jsem poznala, že Bůh by ve mně mohl mít zalíbení.“

Bůh chce, abychom věděli, že z nás smyl naše hříchy. Nechce se na nás pořád hněvat, tak jako i my se nechceme pořád hněvat na své děti. Kolik z vás si myslelo, že váš otec se na vás pořád zlobí? Já jsem si to o svém otci myslel. A pak jednou mi řeklo jedno z mých dětí: „Ach jo. Tati, to vypadá, že se pořád jen zlobíš!“ A já jsem si pomyslel: „Ach, ne. Nechci být jako můj otec.“

Bůh v nás chce mít zalíbení.

A dále je psáno:

Da 10,11.12: „I řekl mi: Danieli, muži velmi milý, pozoruj slov, kteráž já mluviti budu tobě, a stůj na místě svém, nebo nyní poslán jsem k tobě. A když promluvil ke mně slovo to, stál jsem, třesa se. 12 Pročež řekl mi: Nebojž se, Danieli; nebo od prvního dne, jakž jsi přiložil srdce své, abys rozuměl, a trápil se před Bohem svým, vyslyšána jsou slova tvá,“ – Co se stalo s jeho slovy? Jeho modlitby byly vyslyšeny. Kdy byly jeho modlitby vyslyšeny? Po 21 dnech? Ne. Byly vyslyšeny hned první den.

**Středa – Velký boj**

Poslouchá Pán Bůh, když se začneme modlit? Máme Jeho plnou pozornost.

Da 10,12 „…a já přišel jsem příčinou slov tvých. 13 **ALE**…“

Gabriel řekl: „Bůh slyšel tvou modlitbu“, a to může některé lidi opravdu šokovat. Avšak verš 13 říká:

Da 10,13: „Ale kníže království Perského postavovalo se proti mně za jedenmecítma dnů,“ – Kdo je „kníže království Perského“?

Můžete si myslet: „No, nebyl to Cýrus? Vždyť jsme právě četli, že se to stalo „Léta třetího Cýra krále Perského“.

Víte, já si však myslím, že mluvil o ďáblovi. Mluvil o vládci, neboli, mocnosti, která se snažila manipulovat dějiny.

To vidíme napříč celou Biblí. Kolik z vás zná verše v Písmu, které mluví o ďáblovi? Podívejme se např. do Izaiáše 14,12:

Iz 14,12: „Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy.“ – Jak toto proroctví začalo?

Iz 14,4: „Že uživeš přísloví tohoto o králi Babylonském,“ – Avšak potom byla Izaiášovi ukázána mocnost, která ovládala Babylonského krále. A tou je ďábel, lucifer.

A pak u Ezechiela čteme:

Ez 28,14: „Ty jsi cherubem od pomazání. Jakž jsem tě za ochránce představil, na hoře svaté Boží jsi byl, u prostřed kamení ohnivého ustavičně jsi chodil.“

O kom to mluvil? O luciferovi.

A jak toto proroctví u Ezechiela začíná?

Ez 28,2: „Synu člověčí, rci vývodovi Tyrskému“.

Týr bylo hlavní město Fénicie.

Izaiáš mluvil o Babylonském králi, ale pak ukázal mocnost, která Babylon ovládala.

Ezechiel mluvil o Týrském králi, ale pak ukázal, která síla stála v pozadí za králem Týru.

Ve Zjevení 12 čteme, že drak chtěl sežrat dítě ženy a pak ženu pronásledoval.

Kdo je tento drak? To je ďábel, který působil skrze Řím, a Heroda, když se snažil zabít Ježíše, jakmile se narodil.

Ve Zjevení 17 žena a drak spolupracují, aby zmanipulovali sedm králů.

Satan má své démony, kterým přidělil různé úkoly a snaží se manipulovat pozemské události. V listu Efezským čteme:

Ef 6,12: „Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem vysoko.“

Andělé bojují za Boží lid. Vyhrají Boží andělé vždycky? Ne, když se Boží lid nemodlí.

Někteří lidé s tím budou zápasit. Ne všechno, co se děje je Boží vůle.

Proč se modlíme v Modlitbě Páně „Staň se vůle Tvá“, pokud se Boží vůle vždycky stane? Boží vůle se nestane vždy. A tak nám Ježíš říká, abychom se modlili, ať se stane Jeho vůle. A pokud se nebudeme modlit, tak se nestane, co by se stalo, kdybychom se modlili.

Andělé čekají, že odpoví na naše modlitby, které se nikdy nemodlíme.

Někdy andělé prohrávají bitvy, protože se moc nemodlíme. Přemýšleli jste někdy o tom?

Daniel bojuje na modlitbách a nakonec přišel Michael, aby na jeho modlitbu odpověděl.

**Čtvrtek – Vítězný Míkael**

Nyní se dostáváme k důležité části. Kdo je Michael? Michael je Kristus. Neříkám tím, že Ježíš je anděl. A vím, že jsou lidé, kteří se dívají a myslí si: „To je nějaký kult. Oni si myslí, že Ježíš je anděl.“

Ne, to si nemyslíme. Ježíš nebyl stvořený. Je to věčný Boží Syn. On je Bůh Syn. Ale jedním z Jeho titulů je „Michael“. Michael znamená „Kdo je jako Bůh“. A jen pro případ, že byste si mysleli, že to je nějaká zvláštní víra, tak už Melanchton, který byl pravá ruka Martina Luthera, tvrdil, že Michael je Kristus, v Novém Zákoně nazvaný „archanděl“, přední z knížat, hlava všech mocností a sil. Podle něj to není nikdo jiný než Kristus, Boží Syn, který je vůdce všech vládců, a je nadřazený andělům ve Své přirozenosti.

John Wesley řekl, že „Michael“ je podle všeho Kristus.

Da 10,13: „…Michal, jeden přední z knížat, přišel mi na pomoc; protož jsem já zůstával tam při králích Perských.“

Michael přišel, aby bojoval proti ďáblovi, který brání dílu Božímu.

V knihovně Ellen Whiteové byl komentář Matthew Henryho, kde se píše: „Michael je náš Kristus“.

Když se Michael zjevil Jozuovi jako velitel vojska Hospodinova, řekl mu: „Szuj obuv svou s noh svých, nebo místo, na němž stojíš, svaté jest. I učinil tak Jozue.“ (Jz 5,15)

Jz 5,14: „I padl Jozue tváří svou na zem, a pokloniv se, řekl jemu: Co pán můj chce mluviti služebníku svému?“

Andělům se neklaníme.

V Bibli v 1.Tes 4,18, je psáno:

1.Tes 4,16: „Nebo sám ten Pán s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, …“ Tento Pán a Archanděl, to je Kristus.

U Judy, ve verši 9, čteme:

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

Ježíš se přel s ďáblem o tělo Mojžíšovo. Přišel ho vzkřísit. Ježíš je vzkříšení a život. On neposlal anděla vzkřísit Svého nejlepšího přítele Mojžíše. Přišel sám osobně. Způsob, jak se Ježíš často zjevoval ve Starém Zákoně před Svým vtělením, což se nazývá „Kristofanie“, je „Michael“, „Kdo je jako Bůh“. „Archanděl“ znamená „Největší posel“. To neznamená, že má křídla, jako kdyby to byl cherubín. Nikdy není nazván „cherubín,“ nebo „serafín“.

Michael je majestátní jméno Krista před Jeho vtělením.

Ve Zjevení jsou dvě hlavní mocnosti – Drak a jeho andělé, kteří bojují s Michaelem a Jeho anděly. Kdo je velitel dobrých andělů? Ježíš. Tato bitva je tak vážná, že Kristus sám, nikoli Gabriel, ale Kristus osobně přišel, aby bojoval s ďáblem kvůli Danielovým modlitbám, a Duch svatý působil na Cýra, aby propustil Boží lid a podporoval ho.

Myslím, že toto je velice povzbudivý bod.

V knize „Proroci a králové“ Ellen Whiteová napsala:

„Zatímco se satan snažil působit svým vlivem na nejvyšší místa v Médo-Perském království, aby tato škodila lidu Božímu, působili andělé pro dobro vyhnanců. O tento boj jevilo zájem celé nebe. Prostřednictvím proroka Daniela je nám umožněno nahlédnout, jak těžký to byl boj mezi mocnostmi dobra a silami zla. Po tři týdny zápasil Gabriel s mocí temna, snaže se potlačit vlivy, jež působily na mysl Cýrovu; a než skončil tento boj, přišel Gabrielovi na pomoc sám Kristus. „Kníže království perského postavovalo se mezi mě po jedenadvacet dnů,“ praví Gabriel, „až aj, Michal, jeden přední z knížat, přišel mi na pomoc; protož jsem já zůstával tam při králích Perských.“ Daniel 10,13. Vše, co nebe mohlo učinit pro lid Boží, bylo učiněno. Vítězství bylo nakonec dosaženo; síly nepřítele byly zkroceny po celou dobu panování Cýra a po celou dobu vlády jeho syna Kambýse, který vládl sedm a půl roku.“ (PK 572; PK 376.2)

A to se stalo proto, že Kristus přišel na pomoc. Gabriel řekl: „Michael přišel, aby mi pomohl.“

Daniel byl posílen a Gabriel řekl:

Da 10,21: „Ale oznámímť to, což jest zapsáno v psání pravdomluvném; nebo ani jednoho není, ješto by sobě zmužile počínal se mnou v těch věcech, kromě Michala knížete vašeho.“

Kdo je náš velitel?

V Da 12 je Michael nazván „kníže veliké (ČSP – „Velitel“), kterýž zastává synů lidu tvého“.

Da 12,1: „Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a bude čas ssoužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času; toho, pravím, času vysvobozen bude lid tvůj, kdožkoli nalezen bude zapsaný v knize.“

Když se Michael postaví, přijde doba soužení a veškeré přímluvy ustanou.

Zajímavé je, co se píše v předchozím verši. Podívejme se na verš Da 10,20, a tím skončíme. Gabriel řekl:

Da 10,20: „ I řekl: Víš-liž, proč jsem přišel k tobě? Nebo již navrátím se, abych bojoval s knížetem Perským. A já odcházím, a aj, kníže Řecké přitáhne.“

Když Gabriel odejde, tak to znamená, že přijde kníže Řecké. – To se stane až o 200 let později. Kníže Řecké byl Alexandr Veliký. A tím uvádí, čím se budeme zabývat v kapitole 11. Daniel 11 a Daniel 12 jsou úžasné kapitoly.

V kapitole Da 10 byl tedy úvod do vidění, který nám říká, jaké duchovní mocnosti jsou zapojeny.

Amen.

Bůh vám žehnej, přátelé, a těšíme se, až zase budeme s vámi studovat Jeho Slovo příští týden.