JAKUBOVA EPIŠTOLA 1,26-27

## v.26: „Pokud se někomu zdá, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím své srdce a jeho zbožnost je k ničemu.“

* navazuje na v.20 o rychlosti hněvu a naslouchání – patří sem i mluvení
* není pouhé mluvení, slovo má moc, která vždy něco vykoná
* zvlášť závažné je tvoření „zbožným mluvením“
	+ ***Buď*** nasloucháme Bohu – a pokud vzápětí nezapomeneme, co jsme zaslechli, nějak nás ovlivní Boží milosrdenství. A pozná se to přinejmenším na tom, že získáme pokornější a milosrdnější pohled na život a na lidi okolo nás.
	+ ***Anebo*** se rozčilujeme, pohoršujeme a kážeme o Božím hněvu a proti nemravnostem… Ale pak si nenamlouvejme, že jsme zbožní. Pak to jen znamená, že rádi posloucháme sami sebe, nedržíme svůj jazyk na uzdě – a o Bohu toho moc nevíme.

Kdežto pravá zbožnost, skutečné náboženství vypadá takto:

## v.27: „Náboženství čisté a neposkvrněné u Boha a Otce je takové: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a sám se držet nepošpiněný od světa.“

* evergreen SZ, evidentně oblast, kterou bylo neustále třeba připomínat
	+ „nevděčná“ cílová skupina, bez publicity a reálného přínosu
	+ okraj společnosti, závislost na pomoci druhých
* „vděčnější“ je hřímat na obranu kř. hodnot, evangelizovat, ostentativně se štítit špíny světa

JAKUBOVA EPIŠTOLA 1,26-27

## v.26: „Pokud se někomu zdá, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím své srdce a jeho zbožnost je k ničemu.“

* navazuje na v.20 o rychlosti hněvu a naslouchání – patří sem i mluvení
* není pouhé mluvení, slovo má moc, která vždy něco vykoná
* zvlášť závažné je tvoření „zbožným mluvením“
	+ ***Buď*** nasloucháme Bohu – a pokud vzápětí nezapomeneme, co jsme zaslechli, nějak nás ovlivní Boží milosrdenství. A pozná se to přinejmenším na tom, že získáme pokornější a milosrdnější pohled na život a na lidi okolo nás.
	+ ***Anebo*** se rozčilujeme, pohoršujeme a kážeme o Božím hněvu a proti nemravnostem… Ale pak si nenamlouvejme, že jsme zbožní. Pak to jen znamená, že rádi posloucháme sami sebe, nedržíme svůj jazyk na uzdě – a o Bohu toho moc nevíme.

Kdežto pravá zbožnost, skutečné náboženství vypadá takto:

## v.27: „Náboženství čisté a neposkvrněné u Boha a Otce je takové: navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a sám se držet nepošpiněný od světa.“

* evergreen SZ, evidentně oblast, kterou bylo neustále třeba připomínat
	+ „nevděčná“ cílová skupina, bez publicity a reálného přínosu
	+ okraj společnosti, závislost na pomoci druhých
* „vděčnější“ je hřímat na obranu kř. hodnot, evangelizovat, ostentativně se štítit špíny světa