Ve čtení ze Skutků apoštolů je několikrát použito slovo jazyk, a to v různém významu. Asi se shodneme, že jazyk je základním prostředkem k dorozumění, sdělování, komunikace.

Příběh seslání Ducha Svatého na apoštoly ukazuje, jak ničím neomezený Bůh, používá omezený lidský prostředek ke sdělení velkých Božích skutků.

Nejprve slyšíme o ohnivých jazycích. Jde o něco vizuálního – nefonetického. Hlasem byl šum, hluk, ale ne v podobě slov.

Ohnivé jazyky, plameny a zvuk poukazovaly na Boží přítomnost, tak jako na hoře Sinaj, kde Mojžíš obdržel desky smlouvy.

Dále začali zasažení apoštolové mluvit cizím, neznámým jazykem, jazykem jiných.

Následně už mluví řečí ve vlastní mateřštině.

Všimněme si, co se stalo:

Hluk, šum – něco nekonkrétního.

Dále, cizí jazyk – lidský způsob vyjadřování, ale nesrozumitelný.

Potom mateřština – něco vlastního, srozumitelného.

Ohromný přechod.

Když člověk mluví, může to být jen hluk, blábol.

Dále to může být řeč, ale nesrozumitelná.

A konečně: srozumitelný způsob komunikace, jasný a zřejmý.

Jde o naladění na Ducha Svatého, dovolit Duchu mluvit.

Apoštolové se onen cizí jazyk nenaučili, oni ho dostali, a mohli mluvit o velkých Božích věcech.

Možná je to hloupá otázka:

Jakou řečí mluvíme? Je to jen rámus, šum? Nebo je to jazyk, ale ne náš?

Nebo je to jazyk srozumitelný, jazyk lásky?

Bůh ti nabízí nový způsob komunikace – lásku.