Sk 19,1-40

Kontext: 24 Mezitím přišel do Efezu Žid jménem Apollos, původem z Alexandrie, muž vzdělaný a výmluvný, který dovedl přesvědčivě vykládat svaté Písmo. 25 Byl už poučen o cestě Páně, mluvil s velikým nadšením a učil přesně o Ježíšovi, ale znal jenom křest Janův. 26 Začal neohroženě vystupovat v synagóze. Když ho uslyšeli Priscilla a Akvila, vzali ho k sobě a ještě důkladněji mu vyložili Boží cestu. 27 Bratří ho také povzbudili v jeho úmyslu vypravit se do Achaje a napsali tamějším učedníkům doporučující dopis. Když tam Apollos přišel, z milosti Boží velmi prospěl těm, kteří uvěřili. 28 Ve veřejných rozhovorech překonával židy přesvědčivými důkazy z Písem, že Mesiáš je Ježíš.

Práce v Efezu navazuje na Apolla – učedníka Jana Křtitele, JK jako Mesiáš, aniž by bylo úplně jasné, co to konkrétně je (vykupitelské dílo: beránek Boží, který snímá hříchy světa); vidíme prolínání křtitelovské a ježíšovské vlny – kdo ví, co dalšího! (esejci), pluralita různých náboženských škol, do které vstupuje i pavlovské křesťanství

Efez: první Pavlova zastávka při návratu z 2. misijní cesty (52) – nechává tu manžele Priscillu a Akvilu, ti pak spolupracují s Apollem; 53-55 je hlavním cílem 3. misijní cesty

*Sk 19,1 Zatímco byl Apollos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu; tam se setkal s nějakými učedníky. 2 Zeptal se jich: "Když jste uvěřili, přijali jste Ducha svatého?" Odpověděli mu: "Vůbec jsme neslyšeli, že je seslán Duch svatý."*

Učedníci – tedy křesťané; lze být učedníkem, věřit v Ježíšovo vykupitelské dílo a přitom netušit o existenci a moci Ducha svatého. Vyznávat Ježíše jako kohosi kdo cosi udělal – ale netušit o tom, že koná i teď = útěcha – stojíme na základu, který je dostatečný, a pořád máme ještě kam růst dál. (Kral.: Protože tedy na těch samých počátcích jimiž ste se naučili, nepřestávejte: ale hojnějšího osvícení docházeti se snažújte) Ř.: chybí „seslán“ – nevědí o existenci? (Trojiční učení není nezbytně nutné, aby byl člověk učedníkem?) Kral. vykládají, že nejde o nevědomost o existenci, ale o tom, že dává nějaké zvláštní dary, protože Duch je zmíněn už v SZ

*3 Pavel řekl: "Jakým křtem jste tedy byli pokřtěni?" Oni řekli: "Křtem Janovým." 4 Tu jim Pavel prohlásil: "Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů, a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm - v Ježíše." 5 Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše.*

Poslední NZ zmínka o Janu Křtiteli; Ř.: křtil křtem pokání = pokání na odpuštění hříchů (Lk 3,3 a 16) vodou – lidská aktivita; ve jméno Pána Ježíše (tj. doslova / jak chtěl Ježíš) – milost; Ježíš je působící (přijmout Ducha svatého); jediné místo NZ o opakování křtu.

*6 Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení. 7 Těch mužů bylo asi dvanáct.*

Ř.: mluvili jazyky a prorokovali; Duch svatý vybavuje k aktuální službě: Dary Ducha podle 1Kor 12:*4 Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; 5 rozdílné služby, ale tentýž Pán; 6 a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. 7 Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. 8 Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, 9 někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, 10 někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená*: **Slovo moudrosti** – pravé slovo v pravý čas, dej nám Bože vprostřed uhoditi, král je nahý; **poznání** – nadpřirozený vhled do situace; víra – v intenci Žd 11 – celoživotní směřování ve vydanosti Bohu; **uzdravování** – ucho; **mocné činy** – jednání „v moci“ (*neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci* Mt 7,29, srv. Mk 1,21-28), tedy tak, že je jasné, že jde o Ježíšovo dílo; hudlařský černokněžníček s příručkou; **proroctví** – Boží pohled na věc; **rozlišování duchů** – rozpoznání duchovního pozadí dění; **jazyky** – vnitřní sebebudování skrze napojení na duchovní život DS, či možno i v existujících jazycích, s tím souvisí dar vykládat – jsou lidé, kteří rozumí. Společným znakem je schopnost plně dar ovládat (použít či nepoužít) a cílem je společný prospěch (1Kor 13 – láska). Nezaměňuj prostředek za cíl – nebuď zedník, který se celou směnu jen kochá svojí lopatou, nebo ji ukazuje druhým.

*8 V synagóze pak Pavel neohroženě působil po tři měsíce; rozmlouval s lidmi a přesvědčoval je o království Božím. 9 Protože však někteří tvrdošíjně trvali na svém a nedali se přesvědčit, ba dokonce cestu Páně přede všemi tupili, oddělil se Pavel od nich, odvedl s sebou i učedníky a začal denně mluvit v přednáškové síni filosofa jménem Tyrannos.*

3 měsíce – dost dlouhá doba; Tyranna neznáme, rkp „D“ – od 11-16 hodin – do 11 byly filosofické přednášky, v té době Pavel pracoval v dílně.

*10 To trvalo dva roky, takže všichni obyvatelé provincie Asie mohli slyšet slovo Páně, židé i pohané.*

Efez – středové město oblasti (dnešní západní Turecko), kam je i adresováno 7 listů ze začátku Zj.

*11 Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy. 12 Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je opouštěli.*

Jsme v místě, kde se takovým věcem věří; zázrak je dítětem (ne otcem!) víry. Relikvie; 2Kr 13:20-21  *I zemřel Elíša a pohřbili ho. Nastávajícího roku vpadly do země hordy Moábců. Když Izraelci pohřbívali jednoho muže, spatřili takovou hordu. I hodili toho muže do hrobu Elíšova. Jakmile muž přišel do styku s Elíšovými kostmi, ožil a postavil se na nohy*.

*13 Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali: "Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel."*

Z principu možné a ne nutně špatné – Marek 9:38-40 *Jan mu řekl: "Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil." Ježíš však řekl: "Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. Kdo není proti nám, je pro nás*; exorcista: musí zaznít Ježíšovo jméno;

*14 Tak to dělalo sedm synů Skévy, prý židovského velekněze.*

Mohli být nějak příbuzní s velekněžskou rodinou, ale spíš samozvanec, synagoga byla k takovým aktivitám kritická

*15 Ale zlý duch jim řekl: "Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy?" 16 Tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran.*

Vposledku humorná historka, zároveň s poučením, že duchovní svět má svoje pravidla, která je třeba brát vážně

*17 To se rozhlásilo mezi všemi židy i pohany, kteří žili v Efezu; na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě. 18 Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili, a přede všemi vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. 19 Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. Jejich cena se odhadovala na padesát tisíc stříbrných. 20 A tak mocí Páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo.*

Úcta, nebo pověrečný strach? V konečném součtu ale výsledek dobrý – po rozpoznání, že to bylo špatné – veřejné vyznání vin; zahrávání si s duchovním světem; slyšet hlasy – prkotina, ale dar rozlišování; knihy – svitky nejčastěji z Egypta, na nich jména, ‚efezské zaklínací formule‘, tj. proužky nebo role papyru s magickými průpověďmi; obrovská částka (desítky miliónů) praktický návod – zbavit se toho, co by spojovalo se starým životem – Lewis, obludka na ruce; předehra k příběhu o úpadku obchodu s modely Artemidina chrámu; složitá otázka kulturního barbarství a vztahu k modlářským předmětům.

*21 Po těchto událostech se Pavel veden Duchem svatým rozhodl, že půjde přes Makedonii a Achaju do Jeruzaléma. Řekl: "Zůstanu tam nějaký čas, a potom musím také do Říma." 22 Poslal do Makedonie dva ze svých pomocníků, Timotea a Erasta, a sám se ještě nějaký čas zdržel v Asii.*

Pavel z Efezu neutíká – má plán cesty, evangelium zvěstují jiní; modlářství se řeší i bez jeho přičinění – posloužili jeho protivníci, konkurenti a jakýsi démon; Řím – Pavlův sen (Ř 1:9-15) *Bůh, jemuž z celé duše sloužím evangeliem o jeho Synu, je mi svědkem, jak na vás bez ustání pamatuji při všech svých modlitbách a prosím, zda by mi konečně jednou nebylo z vůle Boží dopřáno dostat se k vám. Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest, abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou. Rád bych, abyste věděli, bratří, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy; ale až dosud mi v tom bylo vždy zabráněno. Cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. Odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě*. – zní to pěkně, ale moc mu to nevěřím (je lákavé kázat pro plný kostel).

*23 V té době došlo k velikému pobouření kvůli tomu učení.*

Pavel je tak úspěšný v misi, že přivede pohanství na buben?

*24 Nějaký Demetrios, zlatník a výrobce stříbrných napodobenin Artemidina chrámu, který poskytoval značný výdělek řemeslníkům, 25 svolal je i ostatní, kteří dělali podobné věci, a řekl jim: 26 "Mužové, víte, že z této práce máme blahobyt, a vidíte a slyšíte, že tenhle Pavel přemluvil a svedl mnoho lidí nejen z Efezu, nýbrž skoro z celé provincie. Říká, že bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. 27 Je nebezpečí, že nejen náš obor ztratí vážnost, nýbrž i chrám veliké bohyně Artemidy nebude považován za nic, a začne upadat sláva té, kterou uctívá naše provincie i celý svět."*

Artemidin chrám (7 divů – pyramidy, visuté zahrady Semiramidiny, Feidiův Zeus v Olympii, Mauzoleum v Halikarnassu, Rhódský kolos, Maják na ostrově Faru), zbytky vykopány v 19. století, z původních 125 sloupů zrekonstruován jeden; 356 AC – Hérostrates (zaznamenal Theopompos); Turecký: iniciativa „Křesťanství v Efezu nechceme!“; klasická strategie – zamaskovat hamižnost zbožností a vlastenectvím – všichni si pak připadají jako hrdinové

*28 Když to uslyšeli, velmi se rozzlobili a začali křičet: "Veliká je efezská Artemis!" 29 Pobouření se rozšířilo na celé město. Lidé se hromadně hnali do divadla a vlekli s sebou Makedonce Gaia a Aristarcha, Pavlovy průvodce na cestách.*

Nekryté pro až 26 000 lidí, největší řecké. Čtyři nohy dobré, dvě nohy zlé.

*30 Pavel chtěl jít do shromáždění lidu, ale učedníci mu v tom zabránili. 31 Také někteří vysocí úředníci provincie, kteří mu byli nakloněni, mu vzkázali, aby se tam neodvažoval.*

Asiarcha – na rok volený úředník (ne politická moc!) , předsedal provinční radě, řídil bohoslužby chrámech zasvěcených císaři – Pavlovy konexe ve státní správě, historicky ale sporné: 1Kor 15,32  *Jestliže jsem v Efezu podstoupil zápas se šelmami jen z lidských pohnutek…*? S čímž může souviset 2Kor 1,8  *Chtěli bychom, bratří, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme; 9 už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti*… měli za úkol udržovat „římskost“ – těžko by měli sympatie k Pavlovi.

*32 Každý křičel něco jiného, neboť v shromáždění byl zmatek a většina nevěděla, proč se vůbec sešli.*

Dobré vyjádření mentality davu

*33 Židé postrčili dopředu Alexandra a zástup ho nechal vystoupit. Alexandr zamával rukou a chtěl pronést před lidem obhajobu. 34 Když však poznali, že je to Žid, všichni jedním hlasem křičeli asi dvě hodiny: "Veliká je efezská Artemis!"*

Spíše než obhajobu Gaia a Aristarcha obhajobu židovství – distanci od Pavla a křesťanské zvěsti, pravděpodobně chtěl Pavlovi ještě přitížit;

*35 Teprve městský tajemník uklidnil zástup a řekl: "Efezané, kterýpak člověk by nevěděl, že město Efez je strážcem chrámu velké Artemidy a jejího obrazu seslaného z nebe! 36 Protože o tom nemůže být pochyb, musíte zachovat klid a nedělat nic ukvapeného. 37 Přivedli jste tyto lidi, ale oni se nedopustili ani svatokrádeže, ani netupili naši bohyni. 38 Chce-li si Demetrios a řemeslníci na někoho stěžovat, k tomu jsou soudní dny a místodržitelé. Tam ať se soudí. 39 A žádáte-li ještě něco jiného, může se to vyřídit v řádném shromáždění.*

Vysoký státní úředník, „písař“ – předsedal městské radě, řídil lidové sněmy; na rozdíl od Galia zjednává pořádek, postaví se proti násilí; obraz – černá dřevěná socha darovaná Diem; solidní pohan – modlitba za politiky, aby využívali zákony k pokoji, dobru, uklidnění; řádné shromáždění – podle Chrysostoma 3x za měsíc

*40 Vždyť je nebezpečí, že budeme kvůli dnešku obžalováni ze vzpoury. Není tu žádný důvod, kterým bychom mohli obhájit toto srocení." Po těch slovech rozpustil shromáždění.*

Řím by si to mohl vykládat jako politikum, omezit občanské svobody (odebírání výsad městu byl římský trest za nezákonné srocování - jako pohrůžka to zafungovalo; opět Lk a jeho důraz, že zodpovědný římský politik musí poznat, že křesťanství není politicky nebezpečné