Jakubova epištola

# Jk 1:5

## Pokud někomu z vás chybí moudrost, ať prosí Boha, dávajícího všem štědře a bez odpírání, a bude mu dáno.

* Vytrvalost (v. 4) vede k plnému lidství. Když se to ale nepovede, schází životní moudrost, za kterou je třeba prosit.
* Životní moudrost může mít prosťáček a nemusí mít profesor. Nejde ani tak o inteligenci, jako spíš o schopnost vidět, na čem v životě záleží.
* Moudrost začíná u rozpoznání, kým je Bůh, kterého prosíme.
	+ dává všem štědře, bez odpírání – není řeč o štědrosti vůči těm, kteří prosí, ale obecně, vůči všem lidem – však jsou jeho stvořením.
	+ dává, ale předpokládá vztah, tedy toho, kdo o to bude stát.

# Jk 1:6-8

## Ale ať žádá s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo totiž pochybuje, podobá se mořské vlně, s kterou zmítá a pohazuje vítr. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od Pána dostane. Je to muž dvojí duše, nestálý ve svých cestách.

* Moudrost je i v rozpoznání, kým je ten, který prosí.
	+ není moudrý sám v sobě, potřebuje moudrost získat
	+ ne každý si řekne a ne každý, kdo si řekne, skutečně chce. Jde o životní moudrost, která se získává životními zkouškami a do toho se nikomu přirozeně nechce.
* V životních zkouškách člověka cosi podrží (víra, přesvědčení), nebo ne, ale může ho to dovést k hledání toho, co by ho podrželo – a kdo hledá, najde. ☺
* Ale je možnost projít těžkostmi jako vlna, která nevydrží.

Jakubova epištola

# Jk 1:5

## Pokud někomu z vás chybí moudrost, ať prosí Boha, dávajícího všem štědře a bez odpírání, a bude mu dáno.

* Vytrvalost (v. 4) vede k plnému lidství. Když se to ale nepovede, schází životní moudrost, za kterou je třeba prosit.
* Životní moudrost může mít prosťáček a nemusí mít profesor. Nejde ani tak o inteligenci, jako spíš o schopnost vidět, na čem v životě záleží.
* Moudrost začíná u rozpoznání, kým je Bůh, kterého prosíme.
	+ dává všem štědře, bez odpírání – není řeč o štědrosti vůči těm, kteří prosí, ale obecně, vůči všem lidem – však jsou jeho stvořením.
	+ dává, ale předpokládá vztah, tedy toho, kdo o to bude stát.

# Jk 1:6-8

## Ale ať žádá s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo totiž pochybuje, podobá se mořské vlně, s kterou zmítá a pohazuje vítr. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od Pána dostane. Je to muž dvojí duše, nestálý ve svých cestách.

* Moudrost je i v rozpoznání, kým je ten, který prosí.
	+ není moudrý sám v sobě, potřebuje moudrost získat
	+ ne každý si řekne a ne každý, kdo si řekne, skutečně chce. Jde o životní moudrost, která se získává životními zkouškami a do toho se nikomu přirozeně nechce.
* V životních zkouškách člověka cosi podrží (víra, přesvědčení), nebo ne, ale může ho to dovést k hledání toho, co by ho podrželo – a kdo hledá, najde. ☺
* Ale je možnost projít těžkostmi jako vlna, která nevydrží.