|  |
| --- |
| **Dan. 6:1-29**  **“Die veiligste plek in die wêreld...”**  *Andries Burger, Pinetown Gemeente, 7 Augustus 2022* |

*Sing: Lied 157:1,2; Ps. 31:1,7,9(C); “My God is so groot...”; Lied 266; “Vrede”*

**<< Lees Daniël 6:1-29>>**

Hierdie is seker een van die bekendste en gewildste stories in die Bybel, ŉ ware verhaal.

Dit het al die elemente wat mens se verbeelding aangryp –

die agterbakse klomp wat die onskuldige in ŉ slinkse lokval lei,

die koning wat in sy eie web vasgedraai word,

die onskuldige “underdog” wat teen ŉ oormag te staan kom en

die spanning wat opbou tot by klimaks waarvan van die einde voor die handliggend is.

Maar dan die verrassende ontknoping van die onskuldige wat seëvier en

die skelms wat aan die pen ry.

En sowaar ŉ die einde waar die held daarna vir altyd voorspoedig en gelukkig was.

Maar hierdie storie is nie net bedoel vir ontvlugting en plesier soos ŉ gewone roman sou wees nie.

Hierdie gebeure, en die opteken daarvan, kom van God af en is gegee as ŉ boodskap vir die hele mensdom en baie spesifiek vir sy kerk –

destyds, vandag en tot Jesus weer kom.

Kom ons kyk wat het gebeur en dan besin ons oor wat die boodskap destyds was,

en wat dit vir ons gemeente wil sê, vir jou en vir my...

Die menslike hoofkarakters is Darius en Daniël.

Darius was die nuwe koning. Daar is nie sekerheid in die geskiedenis oor presies wie hierdie “Darius” was nie.

Een van die moontlikhede is dat hy en Kores dieselfde persoon was. Waar vers 29 praat van die regering van Darius en van Kores, kan mens die oorspronklike sin konstruksie ook vertaal met die regering van Darius, dit is Kores.

Dit sou goed pas want dit was Kores wat die Israeliete vrygelaat het uit hulle ballingskap om terug te gaan na hulle land toe en om die tempel van die God van Israel weer te gaan herbou.

As jy “Darius” se reaksie lees op God se redding van Daniël, dan kan jy verstaan waarom ŉ heidense koning God se volk vrygelaat het.

Daniël was ŉ jong seun toe Israel destyds in ballingskap na Babilon toe gedwing is.

Hy was seker een van die beste voorbeelde van iemand wat ín die wêreld is, maar nie ván die wêreld nie – soos elke gelowige vandag ook is en al meer moet wees.

Daniël het hard en eerlik gewerk selfs vir Israel se onderdrukkers...

maar Hy het niks van sy geloof in die Lewende God verloën nie,

Hy het ook nie van sy godsdiens gebruike prysgegee nie.

Hy was al ŉ ou man, waarskynlik al om-en-by die 80 toe hierdie gebeure met die leeukuil afgespeel het.

Hy was bekend vir sy harde en eerlike werk, sy regverdige leierskap en sy betroubaarheid – eers vir Koning Nebukadneser van Babel, maar toe Babel verower word ook vir die konings van die Mede en Perse.

Ons lees in v. 4 dat Daniël buitengewone bekwaamheid gehad het.

Daar staan eintlik dat daar ŉ buitengewone of ŉ voortreflike gees in hom was.

Jy weet seker van wie dit gekom het?

Die nuwe koning Darius organiseer toe die koninkryk se regering in 120 streke of provinsies, elkeen met ŉ eie goewerneur-generaal, of 120 premiers sou ons vandag seker sê.

Omdat dit te veel was dat almal direk aan die koning te rapporteer, stel hy toe drie ministers aan – waarvan Daniël een was.

Dit was gou duidelik dat Daniël ver bo die ander twee ministers uitgeblink het en Darius besluit hy wil Daniël die éérste minister maak.

Maar o wee, dit het die ander se jaloesie en afguns laat oorkook sodat hulle van Daniël wou ontslae raak.

Eers het hulle ŉ wettige rede probeer kry deur iets te vind waaroor hulle hom by Darius kan aankla. Maar hulle kon geen enkele rede daarvoor kry nie – maak nie saak hoeveel en hoe diep hulle gesoek en gekrap het nie.

Ag, as dit maar die getuienis kon wees van elke gelowige – dit is die toewyding waarmee ek en jy moet werk.

Want ons werk nie vir ons base of besighede nie, dit is bloot net wáár ons werk – ons werk vir God (Ef. 6:5-6).

Toe maak hulle ŉ slinkse, skelm plan.

Darius was nog maar onervare en dalk bietjie onseker, en toe hulle met ŉ plan kom wat die mense sal dwing om te erken dat hy die koning was op wie hulle vertrou het vir alles in hulle lewe – toe val hy daarvoor, soos ŉ tipiese wêreldse leier nog steeds doen.

Dis nogal ironies dat hulle wil hê almal moet vir Darius aanbid – en hulle sou dit seker self ook doen sodat Darius en almal hulle “lojaliteit” sou kan sien – en dit terwyl hulle juis nie sy wil soek en sy oordeel en besluite wil aanvaar nie.

Ag, as ons tog net nie so tot God bid nie, en daar is baie wat dit doen. Wat vir God wil voorskryf en dan verkwalik as die Almagtige nie na hulle pype dans nie.

Kan jy dit selfs nog gebed noem, of geloof?

So sonder enige afhanklikheid en nederigheid en aanvaarding...?

Hulle wéét hulle plan sal slaag, want hulle kén vir Daniël.

Het Nebukadneser dan nie hoeka al Daniël en sy vriende se hardnekkige volharding in geloof en diens aan sy God leer ken nie?

Hierdie afgunstige skelm amptenare het goed geweet waar Daniël se toewyding aan sy aardse konings vandaan gekom het –

dit was eintlik maar net ŉ refleksie ŉ afbeelding van sy absolute trou en ywer vir sy ewige hemelse koning.

Hulle was seker dat daar nie ŉ kans was dat Daniël soos hulle skynheilig sou wees nie.

Hulle het geweet dat hy nie enigiemand of enigiets anders as die Enige, die ware God sou aanbid nie.

Hulle was ook slim met die koning...

hulle het geweet dat Darius van Daniël gehou het en hom vertrou het en op hom staat gemaak het.

Hulle moes die koning uitoorlê sodat hy nie later van opinie verander en Daniël spaar nie – hulle plan was waterdig.

As die koning van Mede en Perse, soos Darius, ŉ wet gemaak en met sy seëlring onderteken het, dan kon niemand dit ooit weer verander nie, selfs nie die koning self nie.

Selfs as die koning agtergekom het dat dit ŉ groot fout was kon hy niks daaraan doen nie.

Ons het steeds ŉ Afrikaans spreekwoord dat iets so onveranderlik is as die wet van Mede en Perse.

Die 120 premiers verlei koning Darius in sy soeke na aansien en eer

om ŉ onveranderlike wet van Mede en Perse te maak dat

niemand vir 30 dae lank iets of iemand anders as Darius mag aanbid nie,

en as enigeen die daardie wet oortree, sou hy vir die leeus gevoer word.

Dit was wreed, maar nie ongewoon vir konings om ŉ manier te hê om van hulle teenstanders ontslae te raak nie.

Dit gebeur steeds met politieke gevangenis in tronke en selfs teregstellings...

En Daniël se reaksie?

Hoe dink jy sou ons reageer – ek en jy.

Daniël kon mos maar in stilte bid sonder dat die ander agterkom.

Of hy kon mos maar 30 dae oorslaan en daarna weer soos gewoonlik bid?

Dit sou tog nie sy vertroue op God verbreek het nie, of God se genade laat opdroog nie?

Die bevel was nie dat Hy vir Darius moes aanbid soos sy vriende vroeër voor die beeld van Nebukadneser moes buig in aanbidding nie.

Hy moes net vir ŉ ruk nie tot Iemand anders, soos sy God, bid nie –

of ten minste nie bid sodat ander dit agterkom nie.

Ek dink nogal ons sou so iets gedoen het...

Dink bietjie na oor hoe ons die uitleef van ons geloof beplan en uitvoer.

Die wêreld en ons sondige natuur wil ons ook keer om ons geloof en ons toewyding aan God uit te leef.

Kyk ons byvoorbeeld eers wanneer dit Nagmaal is voordat ons beplan wanneer ons vir vriende of familie gaan kuier?

Of is die uitleef van ons geloof net nie so belangrik nie?

Ons mis sommer maklik die gemeenskap met Christus en met die gemeente want die kuier is lankal gereël ...

en oor twee maande is daar in elk geval weer Nagmaal?

Of sit ons eers ons diens in die gemeente in plek en dan beplan ons ander dinge sodat die uitleef van ons geloof nie in gedrang kom nie?

Nog ŉ voorbeeld –

Hoe gemaak wanneer mense kom kuier wat nie “kerkmense” is nie –

bly ons dan maar tuis want ons gasvryheid is belangriker as die getuienis van ons ywerige en getroue opsoek van die Woord en gemeenskap met die gelowiges?

Of waarsku ons hulle en beplan sake sodat ...

Daar is natuurlik kere wat ons nie kan nie, en natuurlik is ons in Christus vry van enige wettiese verpligtinge.

Maar as ons eerlik is, behoort ons ons eintlik te skaam vir hoe maklik ons die uitleef van ons geloof sommer prysgee.

Ons bly stil en bly weg sommer vir ons of ander se gemak en gerief –

Wat dan nog as ons lewe bedreig sou word...

Maar nie Daniël nie, hy weet God dat daar nie ŉ geheime diens in God se koninkryk is nie.

Sy omstandighede het dalk verander en lewens gevaarlike geword –

maar sy God het nie verander nie,

en daarom ook nie sy verhouding met die onveranderlike God nie en

ook nie sy toewyding en getroue uitleef van ŉ lewe wat daarvan getuig nie.

Ons moenie dink hy het geweet dat God hom teen die leeus sou beskerm nie.

Hy sou sy vriende se woorde onthou voor Nebukadneser wat hulle wou verbrand omdat hulle nie sy beeld aanbid het nie – trouens hulle het dit dalk nog by Daniël geleer.... (Dan. 3:17-18).

*‘Ons het die God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red...*

*Selfs as Hy dit nie doen nie, moet U weet dat ons u god nie sal dien nie...’*

Hy maak nie ŉ spektakel daarvan nie om in die openbaar as ŉ aktivis te gaan bid nie,

hy bly bloot by sy gewoonte om drie keer per dag in sy huis se dakkamer te gaan bid,

met sy oë en sy gedagtes gerig na Jerusalem, waar die tempel was as simbool van God se teenwoordigheid....

Die amptenare moes soos skurke sy huis instorm om die getuienis te kry wat hulle wou hê en wat hulle geweet het hulle gaan kry.

En toe blink hulle oë en hulle harte bokspring van sukses – ons hét hom!

Hulle gesprek met die koning is slim,

eers weer die bevestiging van die wet,

toe die bevestiging dat dit onveranderlik is, en dan –

die verdoemende getuienis teen sy witbroodjie, Daniël!

In ŉ oogwink verkrummel Darius van godjie wat aanbid moet word tot ŉ dwaas...

Soos hulle verwag het probeer Darius uit die hoek kom – die hele dag lank.

Maar toe dit aand word toe moet hy die wet wat hy gemaak het laat uitvoer.

“Voer Daniël vir die leeus!”

En hy verseël die deksel met die sy seëlring van koninklike gesag – niemand kan iets daaraan doen nie.

Die leeus se honger sal nou gestil word met God se getroue dienaar.

Dit moes ŉ bisarre nag gewees het in Babilon...

Die koning kan kos nie in gesig staar nie, van slaap is daar geen sprake nie...

Sy eie soeke na eer het gemaak dat hy gemanipuleer word, hy het self die wet gemaak wat gemaak het dat ŉ hoogsbegaafde, onskuldige, ou man deur leeus verskeur gaan word...

Sal Daniël se God hom kan beskerm, en selfs as jy kón, sal Hy hom wíl beskerm...

Dan die amptenare wat waarskynlik daardie aand feesvier oor hulle sukses,

party begin dalk konkel oor vir die volgende minister en eerste minister gaan wees,

ander sit duister planne van korrupsie in plek omdat die betroubare ou Daniël hulle nie meer sal uitvang nie...

Feesvier sonder eens ŉ gedagte dat hulle en hulle families die volgende dag self leeukos sou word nie...

En dan Daniël...

in die veiligste plek in die hele Babilon, in die hele wêreld...

met ŉ engel van die Here se beskerming wat die leeus se bekke vir hom toemaak,

met ŉ hele trop honger leeus om hom wat sekerlik enigeen sou verskeur wat naby sou kom.

Hy kon maar met ŉ oop deur en oopvensters geslaap het

Hy was veilig tussen die leeus onder toesig van die engel,

in God se almagtige beskerming...

Kan jy jou die verbasing indink daardie volgende oggend toe die koning hom na die leeukuil toe gehaas het.

Soos Daniël se naam beteken was God sy Regter en Hy het Daniël onskuldig bevind, soos sy bewaring deur die nag bewys het..

En dan kook Darius se wraak teen onreg en onderduimsheid oor sodat die slinkse amptenare en hulle families verskeur word.

En dan volg die getuienis van die koning – nog ŉ onveranderlike wet van Mede en Perse:

Die opdrag dat almal in die hele koninkryk ontsag moet hê vir die God van Daniël –

die lewende God wat ewig bly bestaan;

wie se koninkryk nie vernietig sou word nie en

wie se heerskappy nooit sal eindig nie.

Dis waarmee God besig was die hele tyd –

om ŉ heidense koning en almal in sy koninkryk te laat besef wie Hy is –

die Enigste, Enige, Ewige God wat oor almal regeer vir ewig...

en om sy volk in ballingskap te herinner aan sy grootheid en sy getrouheid

sodat hulle ten spyte van hulle omstandighede

aan Hom sou bly vashou en Hom getrou met ywer te bly dien

in die afwagting van sy verlossing...

terug na Jerusalem want die Messias sou nog kom...

En Hy bewerk dit deur ŉ ou man wat hardnekkig volhou om sy geloof uit te leef

sonder om selfs vir ŉ klein rukkie soos almal om hom te op te tree;

maar om selfs in lewensgevaar in eenvoud te bly wys dat God en sy verhouding met God belangriker is as enigiets anders, selfs belangriker is as sy lewe...

Want net God is sy Regter...

Hoe sal hierdie ware verhaal van Daniël in die veiligste plek in Babilon my en jou lewe verander?

Sal ons anders dink oor ons prioriteite en oor ons getrouheid en ywer

om ons geloof en ons gemeenskap met Hom en sy gemeente uit te leef

met selfs die eenvoudigste dinge soos

gebed, Bybellees, Bybelstudie, katkisasie en deelname in eredienste?

Dit is belangrik dat ons hierdie boodskap moet hoor en dat ons daarmee erns maak.

Maar weet jy, daar is ŉ nog ŉ belangriker boodskap vir elkeen van ons...

Daniël in die leeukuil is ŉ werklike gebeurtenis en ons moet nie ŉ dieper geestelike betekenis vir elkeen van die karakters en gebeure probeer uitdink nie.

Maar as jy terugstaan en die verhaal van ŉ afstand af beskou dan sien jy dieselfde tipe verhaal as die blye boodskap van Christus.

Paulus skryf in 1 Korintiërs 2:2 dat hy oor niks ander wil praat nie as oor Jesus as die Christus, as gekruisigde.

Dink maar aan die samelewing en ons eie sondige natuur en ons gewoontes en voorkeure

wat ons op so baie maniere wil weglok van ons uitlewing van geloof af,

en ons wat (so anders as Daniël) aanhoudend val daarvoor...

Dan is daar die duiwel as beskuldiger wat ons voor God beskuldig en aankla

dat ons die straf en lyding van ewige Godsverlatenheid verdien...

Dis waar, hy is reg – daar kan nie die kleinste bietjie sonde in God se absoluut heilige teenwoordigheid wees nie...

Maar dan, wanneer ons gestraf moet word, dan ontvang ons die onverdiende genadige redding en verlossing van Jesus Christus;

wat elkeen wat in Hom glo en in Hom sterf en leef se sondestraf op Hom neem om

ons uit absolute genade alleen heeltemal vry te koop!

Daar in God se hofsaal voor sy regterstoel,

in die strafkamer van die ewigheid is elkeen wat glo veilig en beskut in Jesus Christus.

Daar waar die duiwel en die ewige dood ons wou verslind is ons veilig in Jesus Christus...

Sal ons dan nie ophou om ons gemak en gewoontes en selfs familie en vriende eerste te stel nie,

sal ons dan nie die uitleef van ons geloofslewe eerste stel en

daarmee wys dat Hy regtig die belangrikste in ons lewens is nie?

Sal ons gewoontes en ons toewyding om ons geloof getrou en sigbaar uit te leef

dan nie ŉ advertensie wees van ons ontsag vir ons Hemelse Vader nie?

Sal ons dan nie ons dankbaarheid vir verlossing deur Christus en ons navolging van Hom onder heerskappy van die Heilige Gees stiptelik duidelik wil maak nie?

Ons lewe tog nie meer vir ons self nie maar vir Hom wat vir ons gesterf het en uit die dood opgewek is? (2 Kor. 5:15)

Ek herhaal koning Darius, of Kores se onveranderlike wet van Mede en Perse (v.27-28):

*“Almal moet ontsag hê vir die God van Daniël – Vader, Seun en Heilige Gees –*

*Hy is die lewende God, Hy bestaan vir ewig en sy koninkryk sal nie vernietig word nie.*

*Sy heerskappy sal nooit eindig nie.*

*Hy red en bevry, Hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde –*

*Hy het Daniël uit die kloue van die leeus gered.”*

Moenie dat Daniël in die leeukuil vir jou net ŉ wonderlike storie bly nie.

Neem die boodskap daarvan ter harte en laat God jou lewe verander...

Amen