Skutky apoštolské 28:

Řím – Pavlova touha (Ř 15:23-31) *už mnoho let k vám toužím přijít, až se vydám do Hispanie. Doufám tedy, že se u vás zastavím a že mě vypravíte na další cestu, až aspoň trochu užiju radosti ze společenství s vámi…* – netuší, že je to (nejspíš) konečná stanice (pokud nebyl propuštěn z vazby:, pak Hispánie, pak ustanovení Timotea v Efezu a Tita na Krétě, pak Troada, Milétos, Korint… a zase Řím a 67 poprava)

*1 Když jsme se zachránili, dověděli jsme se, že se ten ostrov jmenuje Malta.*

Ztroskotání není katastrofa a konec – naopak otevírá nový prostor; Malta / Mljet (Dubrovník)? – hadi! Dnes tam nejsou – přímluva ap. Pavla;

*2 Domorodci se k nám zachovali neobyčejně laskavě. Zapálili hranici dříví a všechny nás k ní pozvali, protože začalo pršet a bylo zima.*

Domorodci: je-li to Malta, pak Féničané z Kartága; laskaví neznabozi nabídnou teplo ohně i teplo lidského zájmu – to se musíme učit i my;

*3 Když Pavel nasbíral náruč chrastí a přiložil na oheň, zakousla se mu do ruky zmije, která prchala před žárem.*

Ztroskotaný může být zachráněn, ale musí spolupracovat; zmije, jed – můžeme chápat jako alegorii – po překonání vnějšího nebezpečí přichází ta vnitřní – člověk, který přečká zlé, může být naplněn zlobou;

*4 Jakmile domorodci uviděli, že mu visí na ruce had, říkali si mezi sebou: "Ten člověk je určitě vrah. I když se zachránil z moře, bohyně odplaty nedovolila, aby zůstal na živu."*

Přirozená touha po spravedlnosti – laskavost se nevylučuje s touhou po trestu hříšníka; bohyně odplaty – „karma je zdarma“;

*5 Ale Pavel setřásl hada do ohně a nic zlého se mu nestalo.*

Zmijí uštknutí není smrtelné a platí to i v existenciálním rozměru – je potřeba to ze sebe setřást; *Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí*. (Lk 10,19) – kdo se nechá naplnit Boží láskou, nevejde se do něj hadí jed. A to, i když má za sebou nějaké to ztroskotání;

*6 Oni čekali, že oteče nebo že najednou padne mrtev. Když to však dlouho trvalo a viděli, že se s ním nic neděje, začali naopak říkat, že je to nějaký bůh.*

Nějaký bůh – anl. jako Sk 14,19 – Lystra, apokryfní Sk to mají často.

7 Blízko toho místa měl své statky správce ostrova Publius. Ten nás přijal a tři dni se o nás laskavě staral jako o své hosty.

Správce = „první“, „předák“, tj. delegát prokurátora na Sicílii, kam Malta spadala; hostí římské vojáky a občany;

*8 Publiův otec ležel s horečkou a úplavicí. Pavel přišel k němu, pomodlil se, vložil na něj ruce a uzdravil ho. 9 A potom začali přicházet i jiní nemocní z ostrova a Pavel je uzdravoval. 10 Štědře nás obdarovali, a když jsme měli odjíždět, přinesli nám, co jsme potřebovali na cestu.*

Úplavice je smrtelná, zcela mizí motiv Pavla jako vězně, Festovo hlášení nejspíš zmizelo při ztroskotání – je tu jen Juliovo osobní svědectví; i nadále je příjezd do Říma spíš triumfální vstup, než příjezd vězně;

*11 Po třech měsících jsme vypluli na alexandrijské lodi, která přezimovala na ostrově a měla jako znak Blížence.*

Přelom února a března se mění počasí; Polydeukés a Castor (Romulus a Remus! Leda: Pol. – vejce;), Diovi synové, jasné souhvězdí pro orientaci na moři, proto ochránci mořeplavců;

*12 Dopluli jsme do Syrakus a zůstali tam tři dny. 13 Odtud jsme pluli podél pobřeží a dorazili do Regia. Na druhý den začal vát jižní vítr, a tak jsme už za dva dny dokončili plavbu v Puteolech.*

Regium – Puteoli = 350 km – ideální podmínky;

*14 Tam jsme se setkali s bratřími, a ti nás prosili, abychom u nich zůstali sedm dní.*

Jediná zmínka o puteolském sboru; opět kybovský „strejček“; situace, kdy Pavel představuje vojáka nějaké té křesťanské rodině: „Víte, to je policajt, který mne hlídá, jdeme k soudu.“ A pak k němu: „Pane policajt, nezůstaneme tu pár dní? Nic nás nehoní, popovídáme si s lidmi a za týden zase půjdeme dál!“ Stal se z Julia křesťan a proto se nebránil?

*15 Odtud jsme šli do Říma. Tamější bratří dostali o nás zprávu a přišli nám naproti až ke Třem hospodám, někteří pak až k Appiovu tržišti. Když je Pavel spatřil, vzdal díky Bohu a nabyl odvahy.*

Koho spatřil?; Jak dostali zprávu – poslal dopis z Puteole? Osobně Pavla nikdo v Římě neznal, jen z dopisů; Tři hospody 49 km, Appiovo tržiště 65 km od Říma; křesťanství v Římě – Apollos? Poutníci, kteří zažili Letnice?

*16 Když jsme přišli do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet v soukromém bytě s vojákem, který ho bude hlídat.*

Končí 1. mn – cíl byl dosažen; kostel San Paolo alla Regola; Pavel výrobce stanů = spolupráce s barvíři a koželuhy – v té době za městem, u písčité zátočiny u Tibery; custodia militaris: extrémně mírná vazba – měl být v kasárnách a přivázaný za levou ruku k jeho pravé – tak i významný vězeň; určitě voják celou dobu přítomen – zde píše Pavel třeba svůj list do Efezu: zbroj víry (Ef 6,13n). A tak si představuji, jak tak Pavel chodí po místnosti, po očku okukuje toho pretoriána, co stojí u dveří a diktuje písaři, který sedí za stolem: *Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přílbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘*.

*17 Po třech dnech pozval k sobě významné Židy, a když se shromáždili, řekl jim: "Bratří, já jsem už v Jeruzalémě byl vydán jako vězeň do moci Římanů, ačkoliv jsem neudělal nic proti židovskému národu ani proti obyčejům našich předků.*

Židovská komunita v Římě – cca 60 tisíc lidí; Pavlova strategie – nejprve židé, pak pohané; Lk nepíše kroniku – má teologický záměr (nepopisuje setkání a diskuse s křesťany) – oddělení od synagogy;

18 Římané mě vyslýchali a chtěli mě osvobodit, protože nejsem vinen ničím, zač bych zasluhoval smrt. 19 Avšak Židé se proti tomu postavili, a tak mi nezbylo než odvolat se k císaři; ale ne proto, že bych chtěl žalovat na svůj národ. 20 Z toho důvodu jsem vás pozval, abych vás mohl spatřit a mluvit s vámi. Vždyť jsem v těchto okovech pro to, v co Izrael doufá."

„můj národ“ – Pavlovo poslední přiznání se k židovství; „doufá“ – očekávání Mesiáše

*21 Oni mu odpověděli: "My jsme nedostali z Judska žádný dopis, ani nikdo z bratří nepřinesl o tobě žádnou zprávu, ani o tobě nikdo nemluvil nic špatného. 22 Ale rádi bychom slyšeli, jaké je tvé smýšlení, neboť je nám známo, že všude jsou proti této sektě."*

Opatrná odpověď, ale v zásadě přejná; sektě: vnímají křesťanství jako součást židovství; v Římě už jsou křesťané aktivní, ale marginální;

*23 Určili mu den a přišli k němu ve velkém počtu. Od rána do večera k nim hovořil a vydával svědectví o Božím království. Přesvědčoval je o Ježíšovi důkazy z Mojžíšova zákona i z proroků. 24 Jedni se jimi dali přesvědčit, druzí nechtěli uvěřit. 25 Když odcházeli, rozděleni mezi sebou, řekl jim Pavel jen toto: "Duch svatý dobře pověděl vašim předkům ústy proroka Izaiáše: 26 `Jdi k tomuto lidu a řekni mu: Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte. 27 Neboť srdce tohoto lidu otupělo, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže očima neuvidí a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se - a já je neuzdravím.´*

Farizeus, římský občan – stojí zato si ho poslechnout; židé milují učené diskuse; katolíci si pozvali evangelíka ne aby byli obráceni, ale z čiré zvědavosti a touhy po informacích; Iz 6,9-10 – neuvěřila většina;

*28 Vězte," dodal Pavel, "že tato Boží spása byla poslána pohanům. A oni ji přijmou." 29 --- (Když to Pavel řekl, židé odešli a velmi se mezi sebou přeli)*

Jen opakuje myšlenku, aby se podtrhla rozpolcenost v židovství a tím o to zřetelněji legitimizovalo obrácení se k pohanům.

*30 Pavel zůstal celé dva roky v najatém bytě a přijímal všechny, kdo za ním přišli,*

Dopisy z vězení: Ef, Kol, Fp a Fil = návštěva Timoteus, Tychikos, Epafroditos, Jan Marek + svědectví strážím (Fp 1,13); „dva celé roky“ – odborný termín pro čas na uspořádání přelíčení (Sk 24,27 – Felix nechal Pavla ve vězení protiprávně) – nestihli to a pustili ho? Lk ví o dvou letech, čili ví i jak skončily, ale nenapíše!

*31 zvěstoval Boží království a učil všemu o Pánu Ježíši Kristu bez bázně a bez překážek.*

Po dvouleté vazbě odsouzen a popraven / osvobozen / propuštěn? Španělsko a až poté znovu zatčen a popraven? Lk má odstup, ví, jak to s Pavlem dopadlo. Nejde o Pavla, „Skutky apoštolů“ nepřesné – nejde o o příběhy apoštolů, ale o příběh evangelia. O to, jak se šířilo evangelium o Ježíši Kristu. To, co začalo v Římě vydáním Augustova příkazu sečíst všechen lid, to nyní v Římě vrcholí, když do hlavního města přišla čistá a nefalšovaná křesťanská zvěst a Lukáš končí tím, že tedy, v hlavním městě, už se učí o Ježíši bez bázně a bez překážek. Teď už se zvěst evangelia nedá zastavit; jiný důvod: pak nastupuje Nero – šílená tyranovláda. Lk chce představit Římskou říši jako právní stát., dobrou platformu pro misii, kde mají křesťané co dát.

\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*

Kralický široký sumář na zopakování: I. Uzdravení od svatého Pavla otce Publiova na ostrově Melita, a tu souditi: Předně jaký způsob Melitané před tím skutkem k apoštolu zachovali? 1. Dobrý, totiž, že přívětivost k němu dokázali; tak i v. 7; 2. Zlý, totiž 1: že za příčinou připětí se k jeho ruce ještěrky sobě jej zle vykládali. 2. Nedočkavše toho, čehož se nadáli, příliš důstojně o něm smyslili. Potom: Jak se ten skutek udál? 1. S modlitbami 2. S vzkládáním rukou. Naposledy: Co se po tom skutku při apoštolu zběhlo? 1. Dána jemu příčina k rozšiřování slávy Boží. 1. Vděčnost k dalším pracem jest k němu prokázána. . 3. Cesta do Říma jest od něho spolu s jinými vykonána. - II. Věci některé při svatém Pavlovi stálé: Nejprve: Před Římem: 1. Někteří od Boha byvše nastrojeni proti němu vyšli a jej potěšili. 2. On toho dobrodiní užil ku posilnění. Potom: V Římě: 1. Božím řízením jest ne nějakým vězením smrdutým, ale hospodou pohodlnou opatřen. 2. Zprávu dal Židům o své při, i proč se k císaři odvolal. 3. Kázání o Kristu činil, čemuž někteří uvěřili, jiní pak odpírali. 4. Nevěřícím hříchy ztěžoval i potom pomstu za ně osvědčoval. 5. Mnohé kázáním svým získav, toho, že Boží slovo do vězení dáno býti nemůže, potvrdil.

\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*-\*

Bonus o Boží prozřetelnosti (CB)

Přirovnal bych Boží prozřetelnost, jeho vedení nás životem ke kinoautonatu, který byl součástí výstavy na Expu 67 v Montrealu – uváděl ho, a hrál v něm Miroslav Horníček. Začínalo to tak, že se paní Svobodové zabouchnou dveře od bytu a ona zůstane na chodbě jen v osušce. Zazvoní u vedlejšího bytu na p. Nováka a prosí ho o pomoc. Ten se zdráhá; musí se rozhodnout, zda jí pomůže (vezme p. Svobodovou do bytu, nebo si nebude dělat problémy a odmítne pomoc). Diváci měli rozhodnout, kam se děj bude ubírat – zmáčknutím červeného, či zeleného tlačítka… Takových uzlových bodů, kde diváci rozhodovali o tom, kam se příběh bude ubírat, bylo několik. Technicky by bylo nutné mít předtočeno mnoho variant příběhu. Zajímal jsem se o tu technickou stránku kinoautomatu a zjistil jsem, že ať se diváci rozhodli, jak chtěli, příběh dospěl do stejného následného uzlového bodu. Dospěl tam pouze jinou cestou, jakousi oklikou.

Předkládám vám to jako určitý obraz, (nepřesný) Božího jednání s námi, či Jeho prozřetelnosti. On dává člověku svobodnou vůli, ale jeho režie je o několik levlů výš, a stejně nás dovede tam, kam podle Jeho vůle máme dospět (dojít). Jen to, žel pak déle trvá. :) Ale my jsme bohatší o zkušenost s Bohem. A já jsem přesvědčen, že je to cesta duchovního růstu. My samozřejmě musíme toužit po životě s Bohem. Kdo s Bohem nechce mít nic společného, Bůh ho nakonec nechá, ať si jde svou cestou.