**ПАВЛО, АПОСТОЛ** (Paulus Apostolus) – св., найвизначніший проповідник христ. вчення І ст, “окремо покликаний на апостола”, бл. 10 – бл. 67 рр. Церква називає апостолів Петра і Павла первоверховними. Точна дата народження П. невідома, однак припускають, що це було на кілька років пізніше від Різдва Ісуса Христа. Народився у м. Тарсі (Мала Азія) в юдейській сім’ї роду Веніамінового, що мала рим. підданство. Його юдейське ім’я – Савло, рим. – Павло. Освіту здобував у Єрусалимі, а оскільки його батько був фарисей, то чималий акцент робив на дотриманні старозавітних законів, шануванні Тори Мойсея. Звідси така ненависть до ранніх християн, яка триває до чудесного навернення. Під час однієї з подорожей до Дамаску, метою якої було знищення християн, Савло почув голос Христа: “Савле, Савле, чого мене переслідуєш?” З цієї миті починається друге, нове його життя, він стає одним із найревніших учителів християнства. Місіонерство П. починається із Дамаску, в якому *Ананій,* на повеління Боже, вилікував його від сліпоти. Тут він охрестився бл. 34–37 р. і познайомився з першими апостолами нової релігії, а згодом відправився в Єрусалим і Тарс. Великий успіх як проповідник новозавітного вчення П. мав у м. Антіохії (Сирія), де навернені віряни вперше назвали себе християнами. П. поширював християнство по всій Малій Азії, підкріплюючи проповіді різними чудами. Є згадка, що одного разу, навчаючи на Кіпрі, він осліпив словом юдея Єліма, чим навернув рим. проконсула Сергія, правителя Кіпру до християнства: “Савло, наповнений Святим Духом, поглянув на нього і сказав: «О повний всякого підступу і всякого лукавства сину диявола, чи не перестанеш перекручувати прості дороги Господні? І це тепер рука Господня над тобою: ти станеш сліпим і дочасу не бачитимеш сонця». І зараз же упала на нього темрява і морок, і він, обертаючись на всі боки, шукав, хто б його повів за руку.” (Діян. 13: 9–12). Після відвіду вання Кіпру П. як апостол дедалі ревніше проповідує християнство, творить чуда, хоч часто зазнає гонінь і різноманітних тортур. Під час подорожі в Антіохію П. з ін. апостолами добивається незалежності христ. Церкви від юдейської синагоги. Він на Першому Апостольському Соборі в Єрусалимі став одним із ініціаторів припинення виконання закону Мойсея – обрізання. Чимало див траплялося під час христ. місії Павла: вигнання духів, оздоровлення калік, навіть воскресіння з мертвих. Чудесним було і звільнення П. з в’язниці у м. Філіппах, коли відбувся землетрус і відчинилися замкнуті двері, а поневолені дивом позбулися кайданів. Далі П. відвідує Солунью (столицю Македонії), Афіни, Корінф, Єрусалим, знову Антіохію, Ефес, Троади, де воскрешає юнака з мертвих, Мілет, Кесарію. Єрусалим був одним з останніх міст для апостола, де він зміг вільно проповідувати вчення Христа. Через заздрість і ненависть юдеїв до новітнього вчення П. надовго ув’язнюють. У 61 р. П. відправляють на суд до Риму, після двох років ув’язнення звільняють. П. здійснює свою останню, четверту, подорож Іспанією, відвідує острів Кріт, Малу Азію та Македонію. Розуміючи небезпеку для церкви від юдеїв та єретиків, П. створює церковну ієрархію, ставлячи намісників, які повинні піклуватися на місцях про свою громаду. Одним з перших посвячених був учень Тіт. Коли апостол повернувся в Рим, де правив новий тиран Нерон, його ув’язнюють, і до кінця життя він залишається під вартою. Стратили П. мечем як рим. громадянина, ймовірно, 29 червня 67 р. Він залишив чималу писемну спадщину, що відіграла і надалі відіграє одну з вирішальних ролей у становленні і розвитку християнства. До складу Нового Завіту увійшли чотирнадцять послань апостола П. Серед них: до римлян, 2 до корінтян, до галатів, до ефесян, до филип’ян, до колосян, 2 до солунян, 2 до Тимотея, до Тіта, до Филимона, до юдеїв. Послання до римлян (57–58 рр.) є одним із найглибинніших за змістом, адже Рим мав стати столицею християнства. Написане у Корінфі (Греція), воно мало заздалегідь приготувати народ до сприйняття місії апостола та новозавітних доктрин. Тут П. трактує поняття закону і віри, надаючи останній привілей для спасіння. Послання адресовано двом верствам поліса: юдеям, які прийняли нову віру, і поганам, що теж стали християнами. Дві директиви до корінтян (50–51 рр.) були першою письмовою працею П., в якій він (під час перебування у Корінфі) заклав підвалини Христової церкви. У листах зроблено акцент на моральності христ. подружнього життя, на категоріях людського існування з тодішнього світського і христ. поглядів. Також чимало уваги П. приділяє самовиправданню, оскільки тоді була поширена думка про нього як про “апостола-самозванця”. Послання до галатів, нащадків античних галлів, сповнене батьківського смутку та любові до народу, що, навернувшись, спробував знову повернутися до старої юдейської віри. Зазвичай цей припис структурують на три частини: 1) апологетична, в якій П. доводить свою рівність з дванадцятьма апостолами і водночас критикує юдеїв, які заважають спасінню; 2) догматична – головним атрибутом спасіння є беззастережна віра у Христа; 3) моральна, де “апостол народів” підбадьорює і закликає новонавернених християн бути вірними новоприйнятому вченню. Лист до ефесян був написаний 62 р. під час перебування П. у рим. в’язниці. Тут також були написані послання до филип’ян, колосян і Филимона. Настанови апостола якоюсь мірою схожі між собою. У посланні до ефесян він доносить до людей суть Божого спасіння, розглядає проблеми сім’ї, молитовні настанови, закликає до єдності. Лист до колосян теж містить заохочення до молитви, християнської праведності і покори, застереження від лихих настанов. Цікаві два послання до солунян, де, окрім подяки за збереження вчення Христа, настанов про новозавітне Євангеліє, П. особливо наголошує на фізичній праці, оскільки тоді ширилася думка про швидкий прихід Христа і народ намагався уникати своїх обов’язків. Дві директиви до Тимотея і одна до Тіта називають “пастирськими листами”. Вони адресовані єпископам Тимотею (Ефес) і Тітові (Кріт). П. дає дидактичні вказівки своїм учням щодо молитви, оборони церкви перед лжевчителями, обов’язків пастирів-пресвітерів. У короткому, але дуже повчальному листі до Филимона П. опікується слугою Онісімом, який провинився перед своїм господарем (Филимоном – І. Р.) і навчає великих євангельських чеснот милосердя, любові і братерства. Дещо різниться стилем і характером викладу послання до юдеїв. Це “слово-попередження” до юдейського народу, частина якого визнала Христа, але під впливом різних об’єктивних і суб’єктивних чинників могла скоро відійти від нової апостольської науки. Послання рясно пересипано старозавітними цитатами пророцтв про Сина Божого, це наукове тлумачення символіки Старого Завіту щодо Месії і утвердження нової христ. віри. Існує думка про написання листа арамейською мовою, згодом перекладеного грецькою. В цілому всі послання є поясненням вчення Ісуса Христа, тлумаченням основних догм християнства як релігії, вказівками стосовно функціонування новоствореної церкви, висвітленням основних засад її існування, правил буття для людства. Настанови є вишуканим епістолярним взірцем, їм притаманний добірний стиль і змістове наповнення. Цікавою і повчальною є своєрідна ода любові, де П. надзвичайно поетично і філософськи говорить про це почуття: “Любов – довготерпелива, любов – лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не осоромлює, не є користолюбна, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою. Все зносить, все вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не переминає” (Кор. 13:1–8).

Ігор Розлуцький