**Skutky apoštolské 9,1-20**

*1 Saul…*

Saul /benjamínec!/ (Šavel) / Pavel – změna jména nesouvisí s obrácením (viz židovský hřbitov; římské občanství – v provinciích výjimka); nar. před r. 10, tedy je mu málo přes 30; židovská rodina z diaspory (Jeroným: původem z galilejské Gischaly), šitá stanů (armáda?); v Jeruzalémě studoval (Gamaliel – Sk 22,3), bydlel tam syn jeho sestry (Sk 23,16); Hebrejec z Hebrejců (F 3,5) – možná se v rodině mluvilo aramejsky, rozhodně uměl hebrejsky i řecky (SZ cituje podle LXX, nebo svých překladů), možná syrsky (Tarsus); farizej: alegorický výklad (Gal 3 – 4 Abraham, Sára a Hagar); malý důraz na Chrám X výrazný na Zákon; nenajdeme ale ani osobní důvěrný vztah s Bohem (motiv milujícího Otce), ale spíš motivy ospravedlnění, je víc spekulativní než prožitkový;

*…nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit…*

*učedníkům Páně* – jde po církvi, která se již etabluje – zkušenost se Štěpánem jako obraz zatvrzelosti kacířů?; „chtěl vyhladit“ – jeho iniciativa. SNC – motivy: 1 dohnat uprchlé křesťany; 2 bránění šíření mezi novými; 3 ochrana židovství před problémy s Římem; 4 budování osobní kariéry; 5 sjednocení židů proti společnému nepříteli; nejde o obecné mesiášské očekávání (mají farizejové také), ale o spojení s konkrétním JK – jiný koncept Mesiáše (vítězný, ne trpící; relativizující lidskou schopnost dodržet Zákon = podstata farizejského židovství); vidíme, že křesťané jsou stále vnímání uvnitř židovského proudu.

*…Šel proto k veleknězi 2 a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma.*

Chce vyhladit: místní synagogy neměly hrdelní pravomoc (nanejvýš tak bičování) a výkonná moc Synedria zas nesahala do Damašku, byla ale respektována jeho autorita a Řím respektoval zvyklosti „kmenové samosprávy“; Kral.: Damašek bylo město staré a bohaté v zemi Syrské, od Jeruzaléma okolo 40 mil, k straně půlnoční – tedy cca 240 km na severovýchod (sever = stč. půlnoc); směr = cesta

*3 Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. 4 Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?" 5 Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. 6 Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat."*

Lk 10,16:  *Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal*." Zásadní okamžik Pavlova života – bude se na něj odvolávat jako na důkaz, že i on byl přímo povolán Ježíšem a tedy je „apoštol“ – autor Sk ho tak nikdy nenazve! (viz „veleapoštolové“ 2Kor 11,5; 12,11); my tomu můžeme jen uvěřit. Pavel nemá jiný doklad své apoštolské autority, než tento prožitek – opakovaně se ho dovolává (anl. klinická smrt apod.?);   
kral. podle variantního čtení: *Tvrdoť jest tobě proti ostnům se zpěčovati*: jakož hovado ostnem neb ostruhou ubodnuto jsouc, daremně se jezdci protiví, anobrž jestliže po ubodnutí více bouří, tedy ne jezdci, ale sobě tím škodí (Za12,3 – Jeruzalém = vzpěračský balvan), a větší trestání na sebe uvozuje, a třebas samo sobě osten neb ostruhu hlouběji vráží: Tak podobně kdož se Bohu a jeho vyvoleným protiví, sami sobě více nežli jim škodí a aby hloube jako osten pomsty jeho pronikaly, toho sobě zasluhují: čehož příklad při Faraonovi (Ex 7-11), Sancherybovi (Iz 37,36), Amanovi (Est 7,9), Antyochovi (2Mak 6 a 8) a Heródesovi (Sk 12,21).

*7 Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho.*

Svědkové něčeho divného – slyší dialog? Slyší „hluk a hlahol“? Slyší jen Pavlovy reakce (kral.: „že by jako omámený a v otrapech mluvil“); Pavel se jich nikde nedovolává jako svědků události.

*8 Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. 9 Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.*

Tohle ještě není obrácení. To je jen zastavení. Psychiatrie zná dočasnou slepotu ze stresu; postí se jako žid „Esteřin půst“.

*10 V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: "Ananiáši!" On odpověděl: "Zde jsem, Pane."*

Ananiáš „Bůh se smiloval“; podle tradice pozdější damašský biskup, mučedník; „zde jsem“ – samuelovská odpověď;

*11 Pán mu řekl: "Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí 12 a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl."*

Jedna z hlavních tříd Damašku, 30 m široká, sloupořadí – prominentní adresa;

*13 Ananiáš odpověděl: "Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. 14 Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno."*

Bratřím = „svatým“ – první výskyt tohoto slova pro křesťany; malověrný? - i on je slabá nádoba, která musí být naplněna (jako později Pavel)

*15 Pán mu však řekl: "Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. 16 Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno."*

Být nástrojem v Ježíšově ruce – zní to jako ideální cíl („Pane, konej skrze mne, co Ty uznáš za vhodné“, DEZ 636), ale někdy to bolí (jako vyvolený národ);

*17 Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: "Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým."*

„můj bratře“ – chtělo to odvahu, Saul mohl být pořád nebezpečný. Zjevně mu toho bylo zjeveno víc, než předtím uvádí Lk; Vzkládání rukou – při léčení i při udílení Ducha svatého,

*18 Tu jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.*

Uzdravení – psychosomatika? Křest ihned – jaký je čas na přípravu?

*19 Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní*

Realistické zhodnocení – jídlo je i antidepresivum (Máš pocit marnosti, prázdnoty a zmaru? Je to hlad!);

*20 a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží.*

Již třetí „hned“ (po: Ananiáš jde, křest) – a byly s ním dost problémy (o tom jindy) – sám to bere jako přednost (Galatským 1,15nn: *Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se  zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům.* ***Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly dříve než já****, nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku. Teprve o tři léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem…)* – nezmiňuje událost před Damaškem!; Osobní reminiscence 1Tim 3,6  Biskup… Nemá být nově pokřtěný, aby nezpyšněl a nepropadl odsouzení ďáblovu; Sapere, agere, loqui,