“Minila so leta in novi kralj je pozabil na svetovalce, saj je menil, da je sam dovolj pameten in da jih ne potrebuje več. Postajal je čedalje bolj nespoštljiv in ošaben …”

“Dragiii mojii dvorjani! Jejte, pijte in se veselite!”

“Ampak, moj kralj … Tiste čaše so posvečene! Ne smemo piti iz njih, tega se je zavedal tudi vaš oče, kralj Nebukadnezar.”

“Kaj pa vam je, vas je strah? Ah, dajte, dajte že, pustite te izmišljene zgodbice o Bogu raje otrokom.”

“Kakšno znamenje pa je to?!”

“Tu so modreci, ki ste jih zahtevali, moj kralj.”

“Sredi gostije se je pojavila dlan in s skrivnostno pisavo nekaj napisala na zid. Sedaj me zanima, kaj nam bogovi preko tega sporočila želijo sporočiti. Če mi bosta znala razložiti, bom vsakemu za nagrado dal trideset srebrnikov!”

“Saj si videl tega kralja Belšacarja! Pojma nima o ničemer! Kar mu bova prodala, to bo verjel!”

“O kralj, uspelo nama je razvozlati skrivni pomen besed. Sporočilo na zidu tebi in kraljestvu prinaša dobre novice.”

“Moj kralj, slišala sem še za enega svetovalca, ki je vašemu očetu znal razložiti sanje, ki jih ni znal nihče drug.”

“Moj kralj, to sporočilo je res napisal Bog. Ampak ni dobra novica, temveč opozorilo, saj si hudo razjezil Boga, ko si onečastil svete posode iz Jeruzalemskega templja.”

“Jaz sem kralj Medijcev in Perzijcev ter vaš novi kralj, kralj Darej!”