**GA 118**

**НОВОТО ПОЯВЯВАНЕ НА ХРИСТОС В ЕТЕРНИЯ СВЯТ**

препис, редакционни поправки и допълнителни бележки под линия - НК

на базата на текстове от следните източници:

<https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/ReapChrist/ReaChr_index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc>

**СЪДЪРЖАНИЕ**

[**Въведение**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/ReapChrist/ReaChr_intro.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)

стр.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | [**Събитието на явяването на Христос в етерния свят**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/ReapChrist/19100125p01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc) | **25 януари 1910 г 9** |
| II. | [**Духовната наука като подготовка за ново етерно виждане**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/ReapChrist/19100127p01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc) | **27 януари 1910 г 16** |
| III. | [**Будизмът и християнство**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/ReapChrist/19100227p01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc)**то на Павел** | **27 февруари 1910 г 22** |
| IV: | [**Загадките на Вселената: Комети и Луната**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/ReapChrist/19100305p01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc) | **05 март 1910 г 24** |
| V: | [**Повторната поява на Христос в етера**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/ReapChrist/19100306p01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc) | **06 март 1910 г 29** |
| VI. | [**Проповедта на планината**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/ReapChrist/19100315p02.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc) | **15 март 1910 г 35** |
| VII. | [**Завръщането на Христос**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/ReapChrist/19100418p01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc) | **18 април 1910 г 39** |
| VIII. | [**Етерната визия на бъдещето**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/ReapChrist/19100510p01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc) | **10 май 1910 г 41** |
| IX: | [**Етеризация на кръвта**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/ReapChrist/19111001p02.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc) | **01 октомври 1911 г 43** |
| Х: | [**Индивидуалните духовни същества и неделимата основа на света: Част 1**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/ReapChrist/19171118p01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc) | **18 ноември 1917 г 51** |
| XI. | [**Индивидуалните духовни същества и неделимата основа на света: Част 2**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/ReapChrist/19171119p01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc) | **19 ноември 1917 г 57** |
| XII. | [**Индивидуалните духовни същества и неделимата основа на света: Част 3**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/ReapChrist/19171125p01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc) | **25 ноември 1917 г 64** |
| XIII. | [**Трите царства на мъртвите: живот между смъртта и ново раждане**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/ReapChrist/19171129p01.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc) | **29 ноември 1917 г 70** |
|  | [**Бележки**](https://rsarchive-org.translate.goog/Lectures/ReapChrist/ReaChr_notes.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bg&_x_tr_hl=bg&_x_tr_pto=sc) | 78 |
|  |  |  |

**ВЪВЕДЕНИЕ ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ИЗДАТЕЛ**

През първата половина на 1910 г. Рудолф Щайнер държи лекции, които отбелязват ново развитие в движението на Духовната Наука, по-късно известна като Антропософия, основана в началото на века. Преди това той многократно бе говорил за зората на Периода на светлината 1899 г., който следва след един период на духовна тъмнина, известен като Кали Юга, който бе траел 5000 г. И сега през 1910 г. бе прибавено едно ново измерение с вестта, че постепенно ще настъпи промяна на съзнанието на отношението на човека към Христос. В лекциите от 1910 г. (публикувани тук за първи път на английски) Рудолф Щайнер, пътувайки от Скандинавия през по-главните градове на Германия до Рим и Палермо и връщайки се в Хамбург през Хановер бе говорил на малки групи от подготвени слушатели относно идващото появяване на Христос в етерния (жизнен) елемент на земята. Първоначално той ще бъде виждан само от малцина, ала с напредване на века все повече и повече човешки същества ще Го виждат и Той ще дава утешение и сила на хората. Щайнер специално указва периода между 1930 и 1940 г. /също споменава 1950 г./ в това отношение. Годините 1933 и 1935 са специално подчертани в някои лекции - години, които по-късно отбелязаха началото на събития, предшестващи Втората световна война, която доведе до ужасяващи страдания за безброй човешки същества. Щайнер обаче бе предупредил, че противодействащите сили ще конспирират, за да затъмнят съзнанието на човечеството, така че второто идване на Христос - Неговото появяване в етера - да мине незабелязано. Той предсказа също, че мощни усилия ще бъдат прилагани от страна на някои групи да прокламират фалшиви месии, към които хората ще се тълпят, убедени, че Христос би могъл в наше време да се яви във физическа форма. В четирите лекции от 1917 г., включени също в тази книга са описани различни други окултни усилия за затъмняване на новото откровение на Христос.

Основната насока на настоящия цикъл от лекции, която включва и ключовата лекция на Щайнер от 1911 г., „Етеризирането на кръвта“, се крие в подпомагането на повишаването на индивидуалното съзнание на онези души, които търсят да намерят новото Христово събитие в нашата епоха. Това означава да се научим да разбираме и преживяваме етерния свят - свръхсетивната сфера, тясно граничеща с физическата, проникваща във всички царства на природата и човешките същества с животворен елемент. Това етерно царство е мястото, където сега живее Христос достъпно за цялото човечество. Същевременно, освен всичко това, което е предоставено от Рудолф Щайнер с такова разнообразие и силни образи в тези лекции като резултат от действително духовно възприятие, Новият завет също съдържа редица добре известни пророчески пасажи, отнасящи се до второто пришествие и новото духовно съзнание, което ще изгрее в бъдещето. В началото на Деянията на апостолите, написани от Лука, ученик на св. Павел, е описано събитието на Възнесението. Разказва се как Христос изчезнал в облаците и, така както Той изчезнал от погледа на Апостолите в тази въздушна, изпълнена с вода дреха на земята, от която всички неща получават своя живот, така от облаците Той отново ще се появи. /Деяния:1/.

В няколко от тези лекции Рудолф Щайнер споменава преживяването на Савел /по-късно Павел/, който, като преминал пустинята, приближавал портите на Дамаск. Без да познава Христос, Павел внезапно преживял в духа Неговото могъщо присъствие чрез светлината, словото и пълнотата на Неговото същество. Това събитие на посвещение - необичайно за онова време - сега в изгряващата епоха на Светлина (както провъзгласява Щайнер) все повече и повече ще се разпространява. Следователно Павел може да се счита за предшественик на една нова форма на съзнание за духовния свят. В заключение ще споменем, че първите осем лекции, обемащи периода от януари до Великден 1910 г., бяха последвани от написването и премиерата на първата от четирите Мистерийни драми на Рудолф Щайнер "Портата на посвещение", представена през август същата година в Мюнхен. В първата сцена на тази мистерийна драма Теодора обявява в артистична форма приближаващото се явяване на Христос в етера, което не ще зависи от вяра, а по-скоро от ново-спечелено, изпълнено със светлина духовно виждане.  Във втората част от речта на Теодора, адресирана до редица приятели, поели по духовен път, тя казва:

Човешко същество се появява от блестяща светлина.  
Казва ми, че ще обявиш на всички, които имат волята да чуят,  
че си видял това, което хората скоро ще преживеят.  
Някога Христос е живял на земята  
и от живота Му следва, че като душа Той обхваща човешкия растеж на земята.  
Той е обединен с духовната част на земята,

но човешките същества все още не могат да Го видят във формата, в която Той се разкрива;  
защото им липсват очите на духа, които ще бъдат техни.  
Сега наближава времето, когато  
хората на земята ще бъдат надарени с нова сила на зрението.  
Това, което някога сетивата можеха да видят, когато Христос е живял на земята,  
ще се възприема от човешките души.

Читателите, които търсят обновяване в активното си отношение към Христовото същество, ще намерят в тези лекции разработка на същността, трогателно и кратко изразена в думите на Теодора.

Рене Куеридо /Rene. M. Querido/

**ВЪВЕДЕНИЕ ОТ Н.К.**

Реших, че е удачно да поставя в началото на този сборник лекцията „Етеризация на кръвта“, която иначе (в оригинала) фигурира като осма по реда си. Правя го защото смятам, че така читателят ще може още в началото да придобие впечатление за самата същност, лежаща в основата на тринадесетте лекции от този сборник - тази лекция всъщност ги обединява… Обаче, реших все пак да не я изваждам от предишното ù (девето) място, т.е. тя и в момента заема мястото си там… Това също е умишлено, защото смятам - и съм убеден в това - че е полезно текстовете на Рудолф Щайнер да се четат не само по веднъж.

Николай Каранфилов

**Етеризация на кръвта**

*Базел, 1 октомври 1911 г*

Навсякъде, където ние, като човешки същества, сме се стремили към познание, независимо дали като мистици или реалисти, или изобщо по какъвто и да е начин, от нас се е изисквало придобиване на *себепознание.*Но както многократно е подчертавано в други случаи, себепознанието в никакъв случай не е толкова лесно за постигане, колкото много хора вярват - понякога и антропософите сред тях... Антропософът трябва постоянно да е наясно с пречките, които ще срещне в своите усилия. Но придобиването на самопознание е абсолютно необходимо, ако искаме да постигнем достойна цел в световното съществуване и ако нашите действия трябва да бъдат достойни за нас като членове на човечеството.

Нека си зададем въпроса: Защо постигането на себепознание е толкова трудно? Човекът е много сложно същество. Ако искаме да говорим наистина за неговия вътрешен живот - душевния му живот - ние не бихме започнали с това да го разглеждаме като нещо просто и елементарно… По-скоро ще имаме търпението и постоянството, волята, за да проникнем по-дълбоко в чудното творение на божествено-духовните сили, известно ни като човек.

Преди да изследваме естеството на това самопознание, може да ни се представят два аспекта от живота на човешката душа. Както магнитът има северен и южен полюс, както светлината и тъмнината присъстват в света като основни полюси на светлината, така има два полюса в душевния живот на човека. Тези два полюса стават очевидни, когато наблюдаваме човек, поставен в две контрастни ситуации. Да предположим, че наблюдаваме някой, който стои на улицата и е напълно потънал в съзерцанието на някакъв поразително красив и впечатляващ природен феномен... Виждаме как той стои неподвижен, без да движи нито ръце, нито крака; изобщо не отвръща очи от спектакъла, който му се представя, и сме наясно, че той е ангажиран да създава вътрешна картина на това, което вижда. Казваме, че е погълнат от съзерцание на това, което го заобикаля. Това е едната ситуация. Другата е следната: Мъж върви по улицата и усеща, че някой го е обидил.  Ядосвайки се, без много да му мисли, той дава воля на гнева си, като удря този, който го е обидил. Тук сме свидетели на проявление на сили, произтичащи от гняв, проявление на импулси на воля и можем лесно да си представим, че ако действието е било предшествано от мисъл, нямаше да е необходимо да се нанася удар. Представихме тук две контрастиращи ситуации - в едната има само идея, формиране на умствена картина, процес в живота на мисълта, от който липсва всякаква съзнателна воля; в другата няма мисъл, няма идея, няма формиране на умствена картина, а се дава непосредствен израз на един импулс на волята. Тези два случая ни представят двата крайни полюса на човешката душа. Първият полюс е пълното отдаване на съзерцанието, на мисълта, в която волята няма участие; вторият полюс е подтикващата сила на волята без мисъл[[1]](#endnote-1). Стигнахме до тези факти просто чрез едно екзотерично наблюдение на външния живот.

Можем да навлезем в тези неща по-дълбоко и след това да стигнем до сфери, в които можем да се ориентираме само като извикаме на помощ откритията на окултното изследване. Тук пред нас се изправя друга полярност – тази на съня и бодърстването. От елементарните концепции на антропософията знаем, че в будния живот четирите члена на човешкото същество - физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и Аз - са органично и активно преплетени, но че в съня физическото и етерното тяло остават в леглото, докато астралното тяло и Аз-а се изливат в големия свят, граничещ с физическото съществуване. Към тези факти може да се подходи и от друга гледна точка. Можем да попитаме: какво може да се каже за идеята, съзерцанието, мисленето и за волята и нейните импулси - от една страна, по време на будния живот и, от друга, по време на сън?

Виждате, че ако човек проникне по-дълбоко в този въпрос, става очевидно, че в сегашното си физическо съществуване ЧОВЕК В ИЗВЕСТЕН СМИСЪЛ ВИНАГИ СПИ, само че има разлика между съня през нощта и съня през деня. В това можем да се убедим по чисто външен начин, тъй като знаем, че можем, в окултен смисъл, да се събудим през деня, т.е. човек може да стане ясновидец и да прозре в духовния свят… Физическото тяло в обичайното си състояние спи за всичко, което се случва тогава и там, така че можем с право да говорим за едно **пробуждане**, когато човек се научи да използва духовните си сетива. През нощта, разбира се, спим нормално. Следователно може да се каже:

ОБИКНОВЕНИЯТ СЪН Е СЪН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪНШНИЯ ФИЗИЧЕСКИ СВЯТ;

ДНЕВНОТО СЪЗНАНИЕ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ Е СЪН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДУХОВНИЯ СВЯТ.

Тези факти могат да се разглеждат и в друга светлина. При по-задълбочено изследване разбираме, че в обикновеното будно състояние на физическия живот, човекът има, като правило, много малко власт или контрол върху своята воля и нейните импулси. Волята е много откъсната от ежедневието. Наблюдавайте внимателно това, което наричаме човешка воля, и ще видите колко малко от всичко, което правите от сутрин до вечер, наистина е резултат от вашето собствено мислене и от вашите лични решения. Когато някой почука на вратата и ти кажеш "Влез!" това не може да се нарече истинско решение на собственото ти мислене и воля. Ако си гладен и се настаниш на масата, това не може да се нарече решение на волята, защото е породено от обстоятелствата, от нуждите на твоя организъм. Опитайте се да си представите ежедневния си живот и ще откриете колко малко волята е пряко повлияна от центъра на вашето същество[[2]](#endnote-2). Защо е така? Окултизмът ни показва, че по отношение на своята воля човек всъщност спи през деня, тоест той изобщо не присъства в истинския смисъл на своите волеви импулси. Можем да развиваме все по-добри концепции и идеи; или можем да станем по-морални, по-културни личности, но не можем да направим нищо по отношение на волята. Като култивираме по-добри мисли, ние можем да работим *косвено* върху волята, но що се отнася до живота, ние не можем да направим нищо *директно* с него, тъй като в будния живот през деня нашата воля се влияе само по косвен начин, а именно чрез *съня.* Когато спим, ние не мислим; не формираме умствени картини... Волята обаче се пробужда, прониква отвън в нашия организъм и го ободрява. Сутрин се чувстваме подсилени, защото това, което е проникнало в нашия организъм, е от воля. Това, че не осъзнаваме тази дейност на волята, става разбираемо, когато си спомним, че всяка концептуална дейност престава, когато ние самите спим. Ето защо, като начало, ще предложим това за по-нататъшно съзерцание и по-нататъшна медитация. Колкото повече напредвате в самопознанието, толкова повече ще намирате потвърждение за истинността на думите, че:

ЧОВЕК СПИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВОЛЯТА СИ, КОГАТО Е БУДЕН,

И СПИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНЦЕПТУАЛНИЯ СИ ЖИВОТ, КОГАТО СПИ.

ЖИВОТЪТ НА ВОЛЯТА СПИ ПРЕЗ ДЕНЯ;

ЖИВОТЪТ НА МИСЪЛТА СПИ ПРЕЗ НОЩТА.

Човек не знае, че волята не спи през нощта, защото той разбира как да бъде буден само в своя мисловен живот. През нощта волята не спи, но работи като в огнена стихия - работи върху тялото му - за да възстанови изразходваното през деня.

Така в човека има два полюса, животът на наблюдението и представите (идеята) и импулсите на волята; и човекът е свързан по напълно противоположни начини с тези два полюса. Това обаче са само полюсите… Целият душевен живот се състои в различните нюанси между тези два полюса и сега ние ще се приближим още повече до този душевен живот като се опитаме да свържем този душевен живот - микрокосмическия душевен живот - с това, което познаваме като по-висши светове.

От казаното разбрахме, че животът на формиране на умствени картини, животът на мисълта (представите) е един от полюсите на човешкия душевен живот. Този живот на формиране на ментални картини е нещо, което изглежда нереално за материалистично настроените хора. Не чуваме ли често да се казва: „О, идеите и мислите са ***само*** идеи и мисли!“ Това има за цел да внуши, че ако някой има парче хляб или месо в ръката си, това е реалност защото може да се яде, но мисълта е ***само***мисъл, не е реалност. Защо се казва това? Защото това, което човекът нарича свои мисли се отнася към това, което всъщност са мислите, така, както образ на една сянка се отнася към самия действителен предмет, който го произвежда. Това е така, защото онова, което човек нарича свои мисли, само ни насочва към това, което мислите са в действителност, т.е. както сянката е образ, свързващ ни с действителното нещо (с нещото, което хвърля тази сянка), така и нашите обикновени мисли само ни насочват към действителните идеи… Сянката на едно цвете е образ, който ви насочва към самото цвете, т.е. към реалността. Така е и с мислите. Човешкото мислене е сянков образ, засенчване на идеи и същества, принадлежащи към един по-висш свят - света, който наричаме астрален план. И вие имате правилно мислене, когато си представяте човешката глава по този начин (това не е абсолютно точно, а просто скицирано схематично)…

Картина, която съдържа текст, почерк, Шрифт, калиграфия

Описанието е генерирано автоматично

В тази глава се намират мислите, които ще представя чрез тези щрихи. Обаче тези мисли, които се намират в главата, ние трябва да си ги представяме - тук горе в астралното поле - като живи Същества... Там действат най-различните видове Същества… там гъмжи от представи и действия, които хвърлят своите сянкови образи върху човека и тези процеси се отразяват в човешката глава като мислене… В главата има мисли, но тези мисли трябва да си ги представяме като живи същества от астралния план... Същества от най-различни видове работят там под формата на изобилие от концепции и дейности, които хвърлят своите образи-сенки върху хората и тези процеси се отразяват в човешката глава като мислене. Непрекъснати потоци се движат към главата ви от астралния план и това са сенките, които установяват живота на мисълта в главата ви.

Освен живота на мисълта в човешката душа, има и живот на чувствата. Чувствата попадат в две категории: тези на удоволствие и симпатия (съчувствие) и тези на недоволство и антипатия. Първите се възбуждат от добри дела, добронамерени дела; а антипатията се събужда от зли, злонамерени дела. Тук има нещо повече и по-различно от простото формиране на мисли и концепции. Ние формираме умствени картини и концепции за нещата, независимо от всеки друг фактор. Но нашата душа изпитва симпатия или антипатия само по отношение на това, което е красиво и добро, или това, което е грозно и зло.

ТОЧНО КАКТО ВСИЧКО СЛУЧВАЩО СЕ В ЧОВЕКА ПОД ФОРМАТА НА МИСЛИ СОЧИ КЪМ АСТРАЛНИЯ ПЛАН,

ТАКА ВСИЧКО, СВЪРЗАНО СЪС СИМПАТИЯ ИЛИ АНТИПАТИЯ, СОЧИ КЪМ ЦАРСТВОТО, КОЕТО НАРИЧАМЕ ДОЛЕН ДЕВАКАН.

И също както преди малко начертах границите между менталните картини и астралния свят и линиите, свързващи Съществата от астралното поле с мисловните представи, така бих могъл сега да очертая линиите, свързващи чувствата на симпатия и антипатия с Девакана или с Небесния свят. Процесите в Небесния свят, или Девакан, се проектират главно в нашите гърди като чувства на симпатия или антипатия към това, което е красиво или грозно и към това, което е добро или зло. Така че в чувствата си към морално-естетическия елемент ние носим в душите си сенки-отражения на Небесния свят или Долния Девакан. Така че с това, което можем да наречем наши чувства по отношение на морално-естетическия свят, ние носим в нашата душа сянковите образи на нисшия Девакан, на Небесния свят.

Има още една трета област в живота на човешката душа, която трябва стриктно да разграничаваме от простото предпочитание към добрите дела. Има разлика между това, да стоиш отстрани и да изпитваш удоволствие като свидетел на някакво мило дело и това да задействаш волята си за действителното извършване на такова дело. Аз бих нарекъл приятното чувство към красивите, добри действия и неприятното чувство към лошите и грозни действия **естетически елемент**, а това, което тласка човека да върши добро – **морален елемент**. Моралното стои по-високо от чисто естетическото, чистото задоволство стои по-ниско, отколкото това, човек да се чувствува подтикнат да върши добро или зло. Доколкото нашата душа чувства моралните импулси и се усеща подтикната към действия, тези импулси са сянкови образи на Горния Девакан, на Висшия Небесен свят.

Лесно е да си представим тези три етапа на дейност на човешката душа:

- чисто **интелектуален** (мисли, умствени картини, наблюдение, концепции),

- **естетически** (удоволствие или неудоволствие)[[3]](#endnote-3) и

- **морален** (разкрит в импулси за добри или лоши дела)

Тези различаващи се едно от друго изживявания на човешката душа са микрокосмически *образи* на трите сфери, които в Макрокосмоса (великата Вселена) са разположени една над друга:

АСТРАЛНИЯТ СВЯТ, който се отразява като мисловен, интелектуален свят; - отразява се в света на мисълта

НИСШИЯТ ДЕВАКАНИЧЕСКИ СВЯТ, който се отразява като естетически свят на приятността и неприятността - отразява се в сферата на удоволствието и неудоволствието

ВИСШИЯТ ДЕВАКАНИЧЕСКИ СВЯТ, който се отразява в сферата на морала - отразява се като моралност

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мисли:…………………… | Сенчести изображения на същества от АСТРАЛНИЯ ПЛАН…. |  | (буден живот) | |
| Симпатия и антипатия:. | Сенчести изображения на същества от ДОЛНИЯ ДЕВАКАН…... |  | (сънуващ живот) |
| Морални импулси:……. | Сенчести изображения на Същества от ВИСШИЯ ДЕВАКАН…… |  | (спящ живот) | |

Ако свържем това с казаното по-рано относно двата полюса на душевния живот, ще приемем, че полюсът на интелекта е това, което доминира в будния живот - животът, в който човек е умствено буден.

ПРЕЗ ДЕНЯ ТОЙ Е БУДЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА СВОЯ ИНТЕЛЕКТ;

ПО ВРЕМЕ НА СЪН ТОЙ Е БУДЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВОЛЯТА СИ.

Тъй като през нощта спи по отношение на интелекта, той не осъзнава какво се случва с волята му. Истината е, че това, което наричаме *морални принципи*, *морални импулси*, действат индиректно във волята. И всъщност ЧОВЕКЪТ СЕ НУЖДАЕ ОТ ЖИВОТА НА СЪНЯ, ЗА ДА МОГАТ МОРАЛНИТЕ ИМПУЛСИ, КОИТО ПРИЕМА В СЕБЕ СИ ЧРЕЗ ЖИВОТА НА МИСЪЛТА, ДА СТАНАТ АКТИВНИ И ЕФЕКТИВНИ.

В обикновения си живот днес човекът е способен да постигне това, което е правилно, само на нивото на интелекта… Той е по-малко способен да постигне нещо на морален план, тъй като там той е зависим от помощта, идваща от Макрокосмоса.


Това, което вече е в нас, може да доведе до по-нататъшно развитие на интелектуалността, но ако искаме да придобием по-голяма морална сила, трябва боговете да ни се притекат на помощ. Лягаме да спим, за да можем да се потопим в Божествената воля, където интелектът не се намесва и където Божествените сили трансформират в силата на волята моралните принципи, които приемаме и където те внушават във волята ни това, което иначе бихме могли да получим само в нашите мисли.

Между тези два полюса - този на волята, която се събужда през нощта и този на интелекта, който е буден през деня - се намира сферата на естетическата оценка, която непрекъснато присъства в човека. През деня човекът не е напълно буден… Само най-прозаичните, най-педантични индивиди винаги са напълно будни - те бодърстват винаги, когато са будни. Всъщност хората трябва и през деня да сънуват нещо… Да, те трябва да могат да сънуват нещо и по време на будността - трябва да могат да се отдават на изкуството, на поезията или на друга жизнена дейност, която не е насочена към грубата действителност. Тези, които могат да постъпват по този начин, образуват връзка с нещо, което може да оживи и съживи цялото съществуване. Да се остави човек на такива мисли - това е така да се каже нещо като сънуване, което прониква в будния живот… да се ​​отдадеш на такива въображения е като сън, който си проправя път в будния живот. И знаете, че заспивайки, ние сънуваме - тогава ние имаме действителните сънища, които навлизат в нашето съзнание по време на съня… Това е нещо, от което всички хора се нуждаят - всички, които не искат да водят само един прозаичен, сух, нездрав дневен живот… Човешките същества трябва да сънуват и през деня, ако не желаят да водят сух, празен, нездравословен живот наяве. А сънуването настъпва и без това през нощта - човек няма нужда да го призовава… И тъкмо това е средното, което стои между двата полюса на нощното и дневното сънуване: СПОСОБНОСТТА ДА ЖИВЕЕМ ВЪВ ВЪОБРАЖЕНИЕТО... Да, по средата между двата полюса - нощно сънуване и дневно сънуване - е състоянието, което може да се изрази във фантазията - ВЪОБРАЖЕНИЕТО…

Така че тук отново имаме троен живот на душата. Интелектуалният елемент, в който сме наистина будни, ни носи образите-сенки на астралния план, когато през деня се отдадем на мисъл, от която произлизат най-плодотворните идеи за ежедневния живот и великите изобретения. След това по време на сън, когато сънуваме и тези сънища се явяват в нашето спящо съзнание, те играят роля в живота ни насън така, че образите от Долен Девакан ​​се отразяват в нас. А когато работим активно по време на сън, отпечатвайки или внушавайки морал във волята си (ние не можем да осъзнаем този действителен процес, но със сигурност можем да доловим ефектите му)… т.е. когато сме в състояние да пренесем през нощта това влияние на божествено-духовните Същества в нашето мислене, тогава импулсите, които получаваме, са отражения от Висшия Девакан, Висшия Небесен свят. Това са моралните импулси и чувства, които живеят в нас и които ни позволяват да кажем: Всъщност човешкият живот е оправдан само чрез това, че ние поставяме нашите мисли в служба на доброто и красивото, и оставяме нашата интелектуална дейност да бъде проникната от истинския пулс на божествено-духовния живот, оставяме я да бъде проникната от моралните импулси.

Това, което представяме тук като живот на човешката душа - първо от външно, екзотерично наблюдение, а след това от наблюдение с по-мистичен характер - се разкрива и чрез едно по-дълбоко езотерично изследване. С други думи, процесите, описани в техния външен аспект, могат да бъдат възприети от човека и чрез ясновидство.

Когато един човек в будно състояние е застанал пред нас и ние го наблюдаваме с ясновидското си око, то (ясновидското око) констатира, че **от сърцето към главата непрекъснато се движат определен светлинни лъчи**. Ако искаме да нарисуваме това схематично, тук би трябвало да изобразим областта на сърцето и после от тази област теченията, които отиват към мозъка и обгръщат вътре в главата онзи орган, който в анатомията е описан като епифизна жлеза… От сърцето към главата поемат един вид светлинни лъчи и там те обгръщат епифизата. Тези потоци възникват, защото ЧОВЕШКАТА КРЪВ, КОЯТО Е ФИЗИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ, НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ПРЕВРЪЩА В ЕТЕРНА СУБСТАНЦИЯ… В областта на сърцето се осъществява една непрекъсната трансформация на кръвта, от физическа субстанция в деликатна етерна субстанция, която тече нагоре към главата и блести около епифизната жлеза. Този процес - ЕТЕРИЗАЦИЯТА НА КРЪВТА - може да се долови в човека през цялото време на будния му живот.



Да… Този процес - ЕТЕРИЗАЦИЯТА НА КРЪВТА - се осъществява в човека през целия му буден живот…

Обаче в спящото човешко същество е различно. Когато човек спи, окултният наблюдател е в състояние да види **непрекъснат поток отвън към мозъка, а също и в обратна посока**[[4]](#endnote-4)**, от мозъка към сърцето**. Тези потоци обаче, които при спящия човек **идват отвън, от космическото пространство** (от Макрокосмоса) и се вливат във вътрешната конституция на физическите и етерните тела, лежащи в леглото, разкриват нещо твърде забележително, когато бъдат изследвани. Тези лъчи са твърде различни при различните хора. Спящите човешки същества се различават много помежду си и ако тези, които са малко суетни, знаеха колко зле изглеждат за окултния поглед когато спят по време на публични събирания, щяха да направят всичко възможно да не заспят, защото това е нещо, което наистина ги издава.

Фактически работата стои така, че моралните качества се разкриват ясно в особеното оцветяване на потоците, които се вливат в човешките същества по време на сън. В човек с по-ниски морални принципи потоците са доста различни от това, което се наблюдава в човек с по-високи принципи. Опитите да се прикрие природата им през деня са безполезни. Пред лицето на висшите космически сили никаква маскировка не е възможна. В случай на човек, който няма (или пък има твърде слаба) склонност към моралните принципи, лъчите, струящи в него, са кафеникаво-червени на цвят, с различни нюанси, клонящи към кафеникаво-червено. При човек с високи морални идеали лъчите са лилаво-виолетови. В момента на събуждането и в момента на заспиването в областта на епифизата се разиграва един вид борба между това, което тече отгоре надолу и това, което тече отдолу нагоре. Интелектуалният елемент при будния човек тече отдолу нагоре във формата на светлинни действия, а това, което е всъщност от морално-естетическо естество, тече отгоре надолу. В момента на събуждане или заспиване тези две течения се срещат и в човека с нисък морал протича жестока борба между двата потока в областта на епифизната жлеза. При човека с висока нравственост и изпреварваща интелектуалност в областта на епифизната жлеза се появява мирно разширяване на проблясваща светлина. Тази жлеза е почти заобиколена от малко море от светлина в момента между събуждането и съня. Моралното благородство се разкрива, когато в тези моменти епифизната жлеза се обгърне от спокойно сияние. По този начин моралният характер на човека се отразява в него и този спокоен блясък на светлината често се простира до областта на сърцето. ТАКА В ЧОВЕКА СЕ ПРОЯВЯВАТ ДВЕ ТЕЧЕНИЯ - ЕДНОТО ОТ МАКРОКОСМОСА, а ДРУГОТО МИКРОКОСМИЧЕСКО.

Ние бихме измерили цялото значение на това как тези две течения се срещат в човека само тогава, когато от една страна премислим това, което първо бе казано екзотерично (външно) за душевния живот, а именно как то се проявява в неговата троична полярност на интелектуалното, естетическото и моралното, което тече отгоре надолу, от мозъка към сърцето, докато от друга страна стигаме до цялото значение на казаното, ако поставим пред погледа си съответното явление в Макрокосмоса. Днес това съответно явление трябва да бъде описано като резултат на най-грижливи езотерични (окултни) изследвания от последните години - изследвания, предприети от истинските розенкройцери. Макрокосмическите процеси следва да бъдат разглеждани в съответствие с микрокосмическите. Защото се оказва – и вие все повече ще се убеждавате в това – че в Макрокосмоса също се разиграват процеси, сходни на тези в Микрокосмоса… Както в областта на човешкото сърце става едно постоянно превръщане на кръвта в етерна субстанция, така един подобен процес се осъществява и в Макрокосмоса. Ние ще разберем това, когато обърнем нашия поглед към Мистерията на Голгота и към онзи момент, когато кръвта на Христос Исус изтича от Неговите рани. Тази кръв не трябва да бъде разглеждана само като химическа субстанция… По силата на всичко онова, което бе описано като природа на Исус от Назарет, тя е нещо твърде особено… Когато тази кръв изтѐче и се вля в Земята, на нашата Земя бе дадена една субстанция, която (съединявайки се със Земята) се превърна в едно събитие от най-голямо значение за следващите времена на Земята. Това е нещо, което можеше да настъпи само веднъж. Какво стана с тази кръв по-нататък? Нищо по-различно от това, което иначе се случва в сърцето на човека. В хода на Земното развитие тази кръв претърпя един процес на „етеризация“. И както нашата кръв струи като етер от сърцето нагоре, така от Мистерията на Голгота насам в Земния етер живее етеризираната кръв на Христос Исус. Етерното тяло на Земята е проникнато от това, в което се превърна кръвта, която изтече на Голгота. А това е твърде важно. Ако то не бе се случило, ако не се бе случило и всичко онова, което стана чрез Христос Исус, тогава в човека биха съществували само процеси, които описахме преди малко. Но така след Мистерията на Голгота съществува една постоянна възможност в тези поемащи отдолу нагоре течения да струи също и действието, произлизащо от етеризираната кръв на Христос… стана възможно етерната кръв на Христа винаги да тече заедно с теченията отдолу нагоре, от сърцето към главата.

Тъй като етеризираната кръв на Исус от Назарет присъства в етерното тяло на Земята, тя придружава етеризираната човешка кръв, която тече нагоре от сърцето към мозъка, така че в човека се срещат не само онези (споменати по-горе) потоци, но и човешкият кръвен поток се съединява с кръвния поток на Христос Исус. Обединение на тези два потока обаче може да се осъществи само ако човек е способен да разгърне истинското разбиране на това, което се съдържа в Христовия импулс. В противен случай не може да има съюз; двата потока след това взаимно ще се отблъскват. Във всяка епоха от еволюцията на Земята разбирането трябва да бъде придобито *във форма, подходяща за тази епоха*. По времето, когато Исус Христос е живял на Земята, предшестващите събития са правилно разбирани от онези, които са дошли при Неговия предтеча Йоан и са били кръстени от него според обреда, описан в Евангелието. Те са получили кръщение, за да може техният грях, тоест кармата от предишния им живот – кармата, която е приключила – да бъде променена; и за да могат да осъзнаят, че най-мощният импулс в земната еволюция е на път да слезе във физическо тяло. Но еволюцията на човечеството напредва и в нашата настояща епоха това, което има значение, е хората да признаят необходимостта от знанията, съдържащи се в Духовната Наука, и да могат така да запалят потоците, протичащи от сърцето към мозъка, че това знание да може да бъде разбрано. Ако това се случи, индивидите ще могат да приемат и разберат събитието, което води началото си от двадесети век: това събитие е ***появата на Христос като етерно същество за разлика от физическия Христос на Палестина.*** Защото сега сме достигнали момента, когато Етерният Христос влиза в живота на Земята и ще стане видим – първо само за малък брой индивиди - чрез форма на естествено ясновидство. Тогава в течение на следващите три хиляди години Той ще стане видим за все по-голям брой хора. Това неизбежно ще се случи в естествения ход на развитието. Това, че ще се случи, е толкова вярно, колкото и постиженията на електричеството през деветнадесети век. Редица хора ще видят Етерния Христос и сами ще преживеят събитието, което се случи в Дамаск. Но това ще зависи от това дали тези хора ще се научат да бъдат нащрек за момента, в който Христос ще се приближи до тях. Само след няколко десетилетия това ще се случи, особено за тези, които са млади - вече е направена подготовка за това - някой индивиди тук или там да имат определени преживявания. Ако някой е изострил зрението си чрез усвояване на антропософията, той може да осъзнае, че внезапно някой се е приближил да му помогне, да го накара да бъде нащрек за това или онова. А в действителност при него ще е дошъл Христос, въпреки че той вярва, че е видял физически човек. Но той ще разбере, че това, което е видял, е свръхсетивно същество, защото то веднага изчезва... Много човешки същества ще имат такова преживяване, когато седят мълчаливи в стаята си, натежали и потиснати, без да знаят накъде да се обърнат… Вратата ще се отвори и етерният Христос ще се появи и ще им каже думи на утеха. Христос ще стане жив Утешител за хората. Колкото и странно да изглежда все още, вярно е все пак, че много пъти, когато хората - дори в значителни количества - седят заедно, без да знаят какво да правят и чакат, те ще видят Етерния Христос. Самият Той ще бъде там, ще разговаря с тях, ще накара гласа Му да се чуе на такива събирания. Тези времена наближават и положителният, градивен елемент, описан сега, ще има реален ефект в еволюцията на човечеството.

Тук няма да кажем и дума срещу големия напредък, постигнат от културата в наши дни - тези постижения са от съществено значение за благополучието и свободата на хората. Но каквото и да може да се постигне по пътя на външния напредък в овладяването на силите на природата, е твърде малко и незначително в сравнение с благословията, дадена на индивида, преживяващ пробуждащата се душа чрез Христос - Христос, който сега ще действа в човешката култура и нейните проблеми... По този начин хората ще придобият сили, които водят до обединение.

Наистина, Христос внася градивни сили в човешката култура и цивилизация. Ако погледнем в ранните следатлантски времена, ще открием, че човешките същества са построили своите жилища по методи, доста различни от използваните днес. В онези дни са използвали всякакви видове растящи неща. Дори когато строят дворци, те призовавали природата на помощ, като използвали растения, преплетени с клони на дървета и т.н. Днес хората трябва да строят със счупени фрагменти. Ние създаваме цялата култура на външния свят с продуктите на фрагментацията. В течение на следващите години ще разберете още по-добре колко много в нашата култура е продукт на разрушението.

Самата светлина се самоунищожава в нашата Следатлантска епоха от съществуването на Земята. До времето на Атлантида земният процес е бил прогресивен процес, но оттогава е процес на упадък, процес на гниене…

Какво е светлина? Светлината се разлага, а разложената светлина е електричество. Това, което познаваме като електричество, е светлина, която се разлага вътре в материята. А химическата сила, която претърпява трансформация в процеса на земната еволюция, е магнетизъм. И все пак една друга, трета сила ще стане активна и ако изглежда, че електричеството днес прави чудеса, тази трета сила ще повлияе на цивилизацията по още по-чудотворен начин. Колкото повече от тази сила употребяваме, толкова по-бързо земята ще се стреми да се превърне в труп и нейната духовна част ще се подготви за въплъщението на Юпитер[[5]](#endnote-5). Трябва да се приложат сили с цел унищожение, за да може човекът да се освободи от Земята и тялото на Земята да отпадне. Докато Земята е участвала в прогресивна еволюция, такова унищожение не е имало, тъй като само разлагащата се земя може да използва големите постижения на електричеството. Колкото и странно да звучи, това постепенно трябва да стане известно... Трябва да разберем процеса на еволюция, за да оценим нашата култура по правилния начин. От това ще научим, че е необходимо земята да бъде унищожена; иначе духът няма да стане свободен. Ще се научим да ценим това, което е положително, а именно проникването на духовни сили в нашето битие на земята.

По този начин ние осъзнаваме какъв огромен напредък беше отбелязан от факта, че бе необходимо Христос да ходи три години по земята в едно специално подготвено човешко тяло, за да може да бъде видян с физически очи. Но чрез това, което стана през време на тези три години, хората узряха, за да могат да виждат онзи Христос, който ще ходи в етерно тяло и Който ще влезе в земния живот така истински и ефективно, както направи физическият Христос в Палестина. Ако човешките същества наблюдават такива събития с незатъмнени сетива, те ще знаят, че има едно етерно тяло, което ще се движи във физическия свят, но ще знаят, че това е единственото етерно тяло, което може да работи във физическия свят, както иначе действа едно човешко физическо тяло. То ще се различава от физическото тяло само по това, че ще може да бъде, по едно и също време, на две, три, дори на сто и на хиляди места… което е възможно само за една етерна форма - не и за физическа... Това, което ще бъде постигнато в човечеството чрез този по-нататъшен напредък, е, че двата полюса, които споменах - интелектуалният и моралният - все повече и повече ще се съединяват в едно… и ще се слеят в единство... Това ще стане, защото в течение на следващите хилядолетия човешките същества ще се научат все повече да наблюдават етерния Христос в света; все повече и повече те ще бъдат проникнати и в будния живот от прякото действие на доброто от духовния свят. Докато сега волята спи през деня и човекът е в състояние да ù повлияе само индиректно чрез мисълта, в течение на следващите хилядолетия, чрез това, което от нашите дни нататък действа в човечеството и което идва от Христос, действията на човека ще стават все по-правилни.

Мечтата на Сократ, че добродетелта може да бъде преподавана, ще се сбъдне… Все повече и повече ще съществува възможност за това, не само нашия интелект да бъде пробуждан и насърчаван чрез ученията, а чрез тези учения да бъдат разпространявани също и морални импулси. Шопенхауер беше казал: „Да се ​​проповядва морал е лесно; установяването му е най-трудно.” Защо е така? Защото всъщност с проповядване не се разпространява никакъв морал… Човекът може много добре да разбира моралните принципи и да не ги изпълнява. За повечето хора важат думите на апостол Павел: Духът е силен, обаче плътта е слаба. Това ще се промени чрез моралния огън, струящ от фигурата на Христос. Обаче благодарение на този факт хората все повече ще разбират необходимостта от моралното и неговите импулси. С това те ще преобразят Земята, тъй като все повече ще чувстват, че моралното принадлежи на Земята. И в бъдеще неморални ще могат да бъдат само онези хора, които ще получават помощ от неморалното, които ще бъдат обсебени от зли демони, от ариманически, азурически Същества, и ще се стремят към това обсебване.

Това е бъдещото състояние на Земята: ще има достатъчен брой хора, които все повече ще учат моралното и същевременно ще укрепват основанията на морала; но ще има също и такива, които по тяхна свободна воля ще искат да се отдават на злите Същества и ще изграждат един господар на злото, който ще воюва срещу добрите. Никой няма да бъде принуждаван, всеки ще е свободен в своето решение.

После на Земята ще дойде онова време, когато ще настъпи това, което както много други неща се съдържа единствено във величествените определения на източния окултизъм, на източната мистика, когато тази морална атмосфера ще е нараснала до висока степен. За този момент източната мистика говори от няколко хилядолетия насам. Особено силно говори тя след идването на Буда за онова бъдещо положение, когато Земята ще бъде потопена в една морална етерна атмосфера. И още от времето на великите Риши пред източната мистика е стояла една надежда на бъдещето, че ще дойде този импулс за Земята и че той ще се дължи на Вишва-Карман или, както казваше Заратустра, на Аура Маздао. Така тази мистика се досещаше, че този морален импулс, тази морална Земна атмосфера ще се поражда от Съществото, което наричаме Христос и тъкмо в него, в Христос, влагаше своята надежда тази източна мистика. Средствата на източната мистика не достигаха, за да може тя да си го представи, но тя можеше да си представи онова, което щеше да настъпи като последствие от това събитие. Източните мистици можеха да си представят, че потопените в огъня - в светлината на Слънцето - чисти Акашови форми ще се появят в течение на пет хиляди години след озарението на Буда като един вид войнство на този, който не може да бъде познат чрез източната мистика. Наистина, това е една забележителна представа: Ще дойде нещо, което ще направи възможно чрез една пречистена морална атмосфера на Земята да бродят Синовете на светлината и на огъня, не въплътени във физическа форма, а като чисто Акашови форми. Но тогава ще бъде налице също и Учителят (пет хиляди години след озарението на Гаутама Буда), който ще учи хората какво представляват тези чудни форми, тези чисти огнени и светлинни форми. Този учител ще бъде Майтрейя Буда, който ще се яви три хиляди години след нашето време, който отново ще може да поучава хората за Христовия Импулс.

Така източната мистика се съединява с християнското познание на Запада в едно красиво, чудно единство. И става ясно също, че онзи, който ще се яви три хиляди години след нашето време като Майтрейя-Буда, дотогава постоянно ще идва на Земята, въплътен като Бодисатва, т.е. като приемник на Гаутама Буда. Едно от неговите въплъщения беше това около сто години преди началото на нашето летоброене в лицето на Йешу бен Пандира. Този Йешу бен Пандира е същият онзи, който някога ще стане Майтрейя-Буда и който дотогава постоянно ще се преражда на всеки сто години, а именно все още не като Буда, а като Бодисатва. Също в нашата епоха, сега в двадесетия век, от този Бодисатва, който някога (не сега, а някога) ще стане Майтрейя Буда, изхождат най-важните учения за Христовото Същество и за Синовете на огъня, или както ги наричат индийците – Агнишватас.

Онези неща, по които човек може да разпознае съществото, което ще стане Майтрейя Буда, са общи за целия истински източен мистицизъм и за християнската мъдрост. Онзи, който някога ще стане Майтрейя-Буда и който, за разлика от Синовете на огъня, ще се явява като Бодисатва във физическо тяло, ще може да бъде познат по това, че докато е млад никой човек не ще предчувства каква индивидуалност се крие в него… Винаги ще бъде така, че онези, които разбират нещата, ще познаят при един такъв човек, че в него е въплътен Бодисатва едва между неговата тридесета и тридесет и третата година. Тогава настъпва нещо като един вид смяна на личността. И самият Майтрейя-Буда ще бъде разпознат от човечеството именно в тридесет и третата година на неговия живот. Както Христос Исус започна своето дело в тридесет и третата си година, така Бодисатвите, които отсега нататък ще проповядват Христос, ще бъдат разпознати в тридесет и третата година на техния живот. И самият Майтрейя-Буда, който като преобразен Бодисатва ще говори за великите тайни на съществуването с велики, мощни слова, за които днес не може да се даде никаква представа, той ще говори на един език, който първо трябва да бъде създаден, защото днес никой човек не би могъл да намери думите, с които някога Майтрейя-Буда ще говори на хората… Днес не може да се говори така на хората, понеже все още не съществува физически орган за това... От устата на Озарения ще се разливат не само учения, а самите негови учения ще вливат в човешките души морални импулси, морални подтици. Такива думи още не могат да бъдат изговорени от един физически ларинкс... Сега те могат да съществуват само в моралните светове.

Антропософията е подготовката за всичко, което крие бъдещето. Тези, които приемат процеса на човешката еволюция сериозно, решават да не позволят развитието на душата да спре, а да гарантират, че нейното развитие в крайна сметка ще позволи на духовната част на земята да стане свободна, оставяйки по-грубата част да отпадне като труп - защото човешките същества биха могли да провалят целия процес. Тези, които искат еволюцията да успее, трябва да придобият разбиране за духовния живот чрез това, което днес наричаме антропософия. Така култивирането на антропософията се превръща в задължение; знанието се превръща в нещо, което действително преживяваме, нещо, към което носим отговорност. Когато вътрешно осъзнаваме тази отговорност и имаме тази решимост, когато преживяваме мистериите на света, така че да събудим в нас желанието да станем антропософи, тогава нашият опит е правилен. Антропософията обаче не трябва да бъде нещо, което просто задоволява нашето любопитство; по-скоро трябва да е нещо, без което не можем да живеем. Само тогава нашите чувства ще са такива, каквито трябва да бъдат и само тогава ние ще живеем като градивни камъни в това велико дело на строителството, което трябва да се извърши в човешките души и може да обхване цялото човечество.

Следователно антропософията е разкриване на истински световни феномени, които ще се изправят пред хората от бъдещето и ще се изправят пред нашите собствени души, независимо дали все още са във физическо тяло или в живота между смъртта и новото раждане. Този поврат ще ни засегне, независимо дали все още живеем във физическото тяло или вече ще сме го отхвърлили. Само че хората трябва да постигнат разбиране за тези събития още докато се намират тук на Земята във физическо тяло, понеже между смъртта и едно ново раждане те ще бъдат засегнати от това, което ще настъпи. За онези, които постигнат разбиране за Христос сега във физическо тяло, за тях ще бъде все едно дали ще живеят още на Земята, когато настъпи момента да видят Христос, или ще са минали вече през Портата на смъртта. Обаче онези, които сега отхвърлят разбирането на Христос, ако са минали вече през Портата на смъртта по времето, когато настъпи това събитие, ще трябва да чакат до следващото въплъщение, защото основата не може да бъде положена между смъртта и новото раждане. Обаче когато основата веднъж е положена, тя продължава да съществува и Христос ще бъде видим за съответните хора също и между смъртта и новото раждане. Така антропософията става за нас нещо, което ние изучаваме не само с оглед на физическия живот, а нещо, което има стойност също и тогава, когато ще сме минали вече през Портата на смъртта.

Това е, което исках да ви предам днес като разбиране за човечеството… А сега ще отговоря и на някои въпроси.

Себепознанието е нещо трудно, защото човекът е устроен така, че той е свързан с всички висши светове и Същества. Това, което се намира в нас, са сянкови образи на великия свят и това, което е нашият организъм, което съставлява така наречените наши съставни части - нашите физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и нашият Аз - за божествените Същества това са отделни светове. Това, което при нас е физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и Аз, то е единият свят, другият свят е по-висшият, Небесният свят. За божествено-духовните Същества съставните части на човешкото същество са висши божествено-духовни светове. Човекът е нещо толкова сложно, понеже той е едно действително отражение, един действителен огледален образ на духовния свят. Това трябва да го доведе до съзнанието за неговото човешко достойнство. Обаче, изхождайки от това познание, че сме наистина един образ, но и че сме още твърде далеч от това, което трябва да бъдем, по околния път на това познание ние градим познанието, което ни кара наред със съзнанието за нашето човешко достойнство да постигнем също истинската скромност и смирение по отношение на Макрокосмоса и неговите Богове.

1. **Явяването на Христос в етера**

*Карлсруе, 25 януари 1910 г*

Когато човек, занимавал се (поне известно време) с мирогледа на Духовната Наука, се оставя под въздействието на придобитите от него различни мисли, идеи и знания, те го подтикват към множество въпроси. Наистина, като духовен учен, човек се развива чрез асоцииране на именно такива въпроси с идеите на Духовната наука… Да, става дума за асоцииране на въпросите, които всъщност са въпроси на усещането, чувството и характера - накратко, въпросите на живота - с идеите на Духовната наука. Наистина, идеите на Духовната наука не служат само за задоволяване на нашето теоретично или научно любопитство… По-скоро те разясняват загадките на живота, мистериите на битието... Всъщност тези мисли и идеи наистина стават плодотворни за нас само когато вече не просто мислим, чувстваме и усещаме тяхното съдържание и значение, а когато под тяхно влияние се научим да гледаме по различен начин на света около нас. Тези идеи трябва да ни проникнат с топлина… те трябва да станат импулси в нас, сили на чувствата и на ума… Това те правят все по-често, когато отговорите, които сме получили на определени въпроси, ни поставят на свой ред нови въпроси… когато сме водени от въпрос на отговор и отговорът поражда допълнителни въпроси и т.н… По този начин ние напредваме в духовното познание и в духовния живот.

Ще мине още известно време, преди да е възможно в публични лекции да разкрием по-интимните аспекти на духовния живот пред съвременното човечество… Но наближава времето, когато тези по-интимни въпроси могат да бъдат обсъждани в нашите собствени вътрешни групи. В тази връзка непрекъснато ще се случва новите членове на Антропософското общество да бъдат озадачени от едно или друго нещо, а може дори да бъдат шокирани... Ние обаче никога не бихме напреднали в работата си, ако не преминем към обсъждане на по-интимните въпроси на живота, осветени от дълбините на духовно-научното изследване и знание. Днес, следователно - макар че е възможно да възникне криво разбиране от страна на онези от вас, които сте се потопили в духовния живот сравнително от скоро време - ние отново ще доведем пред душите си някои от по-интимните факти на духовното знание.

Без съмнение пред нас възниква важен въпрос, когато разглеждаме идеята за прераждането[[6]](#endnote-6) не просто абстрактно, а когато решим да задълбочим съзерцанието си върху този факт от духовния живот. Тогава чрез отговора, даден ни за прераждането (което доставя толкова ценен плод за нашия живот), на свой ред ще възникнат нови въпроси. Можем например да зададем следния въпрос: Ако едно лице живее на земята повече от веднъж, ако то се връща отново и отново в нови въплъщения, какво е по-дълбокото значение на това повтарящо се преминаване през живота? Като правило, на това се отговаря, че по този начин ние без съмнение се изкачваме все по-високо и, преживявайки в по-късни земни животи плодовете от предишните животи, в края на краищата се усъвършенстваме. Това обаче все още представлява твърде общо, абстрактно мнение. Само чрез по-точно познание за цялостното значение на земния живот, можем да проникнем и в знанието на повтарящите се животи на земята. Ако например нашата земя не се променяше и ако човек непрекъснато се връщаше към една земя, която си остава винаги същата, то тогава - чрез последователните въплъщения или прераждания - той ще може да научи твърде малко... Напротив истинското значение за нас е във факта, че всяко от тези прераждания на земята ни дава нови полета за научаване и опитност. Ако изучаваме кратки периоди, това няма да е толкова очевидно, но ако изследваме дълги периоди от време, както можем да направим чрез духовната наука, веднага става очевидно, че епохите на нашата земя приемат доста различни форми и че непрекъснато се сблъскваме с нови преживявания и нови опитности.

Тук обаче трябва да осъзнаем още нещо. Ние трябва да имаме предвид тези промени в живота на самата земя, защото ако занемарим нещо, което би трябвало да научим - нещо, което би трябвало да бъде преживяно през известна епоха на нашата земна еволюция - тогава, макар че ще се върнем отново в следващо прераждане, ще сме напълно загубили нещо… ще сме изгубили възможността да преживеем нещо, което е трябвало да преживеем (или да научим нещо, което е трябвало да научим), понеже сме попречили (не сме позволили) на импулсите му да се влеят в нас… И, в резултат на това, няма да сме в състояние през следващия период да използваме нашите енергии и способности по правилен начин.

Говорейки все пак доста общо, може да се каже, че в наше време нещо, което не е било възможно някога (например, по време на предишните въплъщения на хората, които сега живеят), сега вече е възможно на земята, почти навсякъде по земното кълбо. Може да звучи странно, но този факт е категоричен и наистина е от огромно значение. В настоящото въплъщение е възможно определен брой хора да стигнат до Духовната наука, тоест да направят такива заключения от духовно изследване, каквито днес могат да бъдат взети в областта на Духовната наука. Разбира се, може да се смята за незначително това, че няколко души са се събрали и са позволи на откритията на духовните изследвания да се влеят в тях. Тези обаче, които намират това за маловажно, изобщо не разбират значението на прераждането и на факта, че човек може да поеме нещо само по време на едно определено въплъщение… И ако не успее да го приеме, го пропуска напълно и ще му липсва през следващите въплъщения.

Преди всичко трябва да внушим в умовете си, че онова което научаваме днес чрез Духовната Наука се свързва с душите ни и отново ще го донесем със себе си, когато слезем през следващото въплъщение. Днес ще се постараем да разберем какво означава това за нашите души. За тази цел трябва да свържем заедно много факти от духовния живот, които са повече или по-малко нови или дори напълно непознати за вас, с това, което вече знаете от други лекции и от вашето четене. Като начало трябва да се върнем към по-ранни периоди от еволюцията на човечеството. Често сме поглеждали назад към по-ранни периоди от нашата земна еволюция. Отбелязахме, че сега живеем в Петия период след голямата Атлантска катастрофа. Този Пети период беше предшестван от Четвъртия или Гръко-Латински период, в който гръцките и латинските народи развиха основните идеи и чувства към земната воля. Това от своя страна е предшествано от Третия или Египетско-Халдейско-Вавилонско-Асирийския период, а той от Древно-Персийския, който пък следваше Древно-Индийския. Ако навлезем още по-назад към древността, ще се натъкнем на великата Атлантска катастрофа, която унищожава древния континент Атлантида, който някога се е простирал на мястото, където днес се намира Атлантическият океан. Този катаклизъм постепенно погълна континента и по този начин даде на нашата твърда земя сегашния ù облик. След това, връщайки се по-назад, се натъкваме на още по-ранни периоди, които са съществували преди Атлантската катастрофа… стигаме до онези цивилизации и условия на живот, които са се развили на този Атлантски континент - цивилизациите на Атлантските раси… А още по-ранни условия са предхождали и тези...

Ако вземем предвид това, което историята ни казва - а то наистина не стига много далеч назад - човек може доста лесно да изпадне в убеждението (макар че това, дори и по отношение на по-кратки периоди от време, е напълно неоснователно вярване), че нещата на Земята винаги са изглеждали така, както сега. Това обаче не е така. Напротив, условията на нашата земя са се променили фундаментално и душевните условия на човешките същества са се променили също в огромна степен... Душите на хората, които сега седите тук, са били въплътени през всеки от тези древни периоди в тела, които са били в съответствие с различните епохи, и са погълнали това, което е трябвало да бъде погълнато в тези периоди на земната еволюция. Следователно, с всяко следващо въплъщение, душата развива нови способности... Душите ни са били напълно различни от това, което са днес - може би не така забележимо-различни през Гръко-латинската епоха, но в Древно-Персийския период те са се различавали значително от днешните и още повече в Древно-Индийския период… В онези древни периоди душите ни са били надарени с доста различни способности и са живели при съвсем различни условия. Затова днес - за да можем ясно да се разбираме по отношение на това, което следва - ние ще извикаме пред умствените ни очи колкото е възможно по-отчетливо природата на нашите души в епохата, да кажем (така че да имаме работа с неща, пълни със значение) след Атлантската катастрофа, когато са се въплътили в тела, които са били възможни на земята само по време на първата Индийска цивилизация. Не трябва да разбираме тази първа Индийска цивилизация като ценна само в Индия… По онова време индийският народ е бил просто най-напредналият, най-важният, но цивилизацията на цялата земя е извлякла своите характерни качества от това, което водачите внедрявали в древните индуси.

Ако разгледаме душите си такива, каквито са били по онова време, първо трябва да кажем, че видът знания, които човешките същества имат днес, тогава все още е бил напълно невъзможен… По онова време не е имало толкова ясно-дефинирано съзнание за себе си - никакво ясно дефинирано Аз-съзнание… На човешките същества едва ли им е хрумнало, че са аз. Разбира се Аз-ът вече е съществувал като сила в човешките същества, но знанието за Аз-а е нещо различно от силата на Аз-а и от неговата ефективност. Човешките същества все още не са били надарени с такъв интимен вътрешен живот, какъвто имат сега. Вместо това те са притежавали напълно различни способности, например това, което често наричаме древно, сенчесто ясновидство.

Когато разгледаме човешката душа такава, каквато в онзи период е била през деня, ние откриваме, че тя всъщност не се е чувствала като Аз - вместо това човек се е чувствал като член на своето племе, на своя народ… Точно както ръката е член на тялото, така отделният Аз, като член, е представлявал цялата общност, образувана от племето, от хората. Човекът все още не се е възприемал като индивидуален Аз, както го прави днес… Племенното Аз, народностното Аз е било това, върху което той е съсредоточавал своето внимание. Така човек е живял през деня, без да осъзнава ясно, че е човешко същество. Когато обаче настъпвала вечерта и човекът е потъвал в сън, съзнанието не се е напълно помрачавало, както прави днес… Вместо това, душата по време на сън е била в състояние да възприема духовни факти... Така човек е възприемал от заобикалящата го среда например факти, за които съвременните сънища са само сянка - духовни събития, духовни факти, за които сънищата на днешния ден по правило вече не са истински репрезентации. Такива са били възприятията на хората от онова време, така че те са знаели, че съществува един духовен свят... За тях духовният свят е бил реалност - не посредством някакъв вид логика, нито посредством нещо, което е изисквало доказателства, а просто защото всяка вечер са се озовавали в духовния свят, макар и само с тъпо, мъгляво и подобно на сънища съзнание.

Това обаче не е най-важното. Освен условията на сън и бодърстване, е имало и междинни състояния, по време на които човешкото същество не е било, нито напълно заспало, нито напълно будно. В такива моменти Аз-съзнанието е отслабвало дори повече, отколкото през деня, но в същото време възприемането на духовните събития - това съновидно ясновидство - е било значително по-силно, отколкото през нощта... Следователно, имало е междинни състояния, в които на човешките същества наистина им е липсвало самосъзнание, но в които те са били надарени с ясновидство.

В такива състояния човешкото същество е било като в транс, така че не е знаело нищо за себе си. Човекът не е бил в състояние да каже: „Аз съм един човек,” но той ясно е знаел „Аз съм член на един духовен свят, в който съм в състояние да възприемам; Знам, че има духовен свят“. Това са били преживяванията на човешките души през онова време и това съзнание, този живот в духовния свят, е бил много по-ясен още през атлантския период - твърде много по-ясен... Следователно, когато разглеждаме това, ние поглеждаме назад към една древна ера на смътно, подобно на сънища ясновидство на нашите души, което постепенно намалява по време на човешката еволюция. Ако бяхме останали на етапа на това древно, съновидно ясновидство, не бихме могли да придобием индивидуалното Аз-съзнание, което имаме днес… Никога не бихме могли да разберем, че сме човешки същества. Трябваше да загубим това осъзнаване на духовния свят, за да го заменим с Аз-съзнание. В бъдеще ще имаме и двете едновременно. Поддържайки нашето Аз-съзнание, ние всички ще спечелим още веднъж това, което се равнява на пълно ясновидство, както е възможно днес само за този, който е изминал пътя на посвещението. В бъдеще всеки човек ще може отново да погледне в духовния свят и все пак да се чувства като човек, като Аз.

Представете си отново какво се е случило. Душата е преминавала от въплъщение към въплъщение. Отначало тя е била ясновиждаща… постепенното осъзнаване на Аза е ставало все по-ясно и с него е дошла възможността за формиране собствени преценки… Докато човек все още гледа ясновидски в духовния свят и не се чувства като Аз, е невъзможно да се формират преценки, нито да се комбинират мисли... Способността за формиране на преценки постепенно се е появила, но в замяна на това старото ясновидство е намалявало с всяко следващо прераждане. Човек все по-малко е пребивавал в онези състояния, в които е могъл да вижда в духовния свят. Вместо това той се аклиматизира към физическия план, култивира логическо мислене и започва да усеща себе си като Аз; по този начин старото ясновидство постепенно отстъпва… Човешкото същество вече възприема външния свят и все повече се заплита в него, но връзката му с духовния свят става все по-слаба. Следователно, може да се каже, че в далечното минало човекът е бил един вид духовно същество, тъй като той се е свързвал директно с други духовни същества - бил е техен спътник, така да се каже… той е чувствал, че принадлежи към други духовни същества, към които днес вече не може да гледа с нормални сетива. Както знаем, днес също има (отвъд света, който непосредствено ни заобикаля) други духовни светове, обитавани от други духовни същества, но съвременният човек не може да погледне в тези светове с обикновеното си съзнание. По-рано обаче той ги е обитавал, както по време на спящото съзнание на нощта, така и в това междинно състояние, за което говорихме. Той е живял в духовния свят и е общувал с тези други същества. Той вече не може да прави това нормално… Вече е, така да се каже, изгонен от своя дом[[7]](#endnote-7) - духовния свят… и с всяко ново въплъщение той става все по-здраво установен тук в този свят на земята долу…

В светилищата на духовния живот и в онези области на знанието и науката, в които тези неща все още се знаеха, винаги се е вземало под внимание, че нашите въплъщения са преминали през тези различни земни периоди. Гледало се е назад към един съвсем древен период, дори преди катастрофата на Атлантида, когато хората са живели в пряк контакт с боговете или духовете и когато те естествено са имали напълно различни чувства и усещания. Можете да си представите, че човешката душа трябва да е имала съвсем различни усещания в една епоха, когато е знаела със сигурност, че може да гледа нагоре към висшите същества и когато е осъзнавала себе си като член на този висш свят. Така се е научила да чувства и усеща по съвсем различен начин.

Когато обмисляте тези факти, трябва да си представите, че днес можем да се научим да говорим и да мислим само ако израснем сред човечеството, защото тези способности могат да бъдат придобити само сред човешки същества. Ако едно дете бъде хвърлено на някакъв самотен остров и расте там, лишено от общуване с човешки същества, то не би могло да придобие способностите за мислене и говорене. Така виждаме, че начинът, по който всяко същество се развива, зависи отчасти от вида същества, сред които то живее и съзрява. Еволюцията е засегната от този факт. Можете да наблюдавате това сред животните. Известно е, че кучетата, отстранени от общуването с човешки същества на място, където никога не срещат човешко същество, всъщност забравят как да лаят. Като правило, потомците на такива кучета изобщо не могат да лаят. Нещо зависи от това дали едно същество расте и живее сред един или друг вид същества. Следователно можете да си представите, че има разлика дали живеете във физическия план сред съвременните човешки същества или дали вие - същите души, така да се каже - сте живели по-рано сред духовни същества в духовен свят, който вече не може да бъде проникнат от нормалното днешно виждане. По това време душата се е развила различно - човешкото същество имаше в себе си различни импулси, когато живееше сред боговете… Човешкото същество разви един вид импулс, когато живееше с боговете и съвсем друг вид импулс, когато живее сред хората.

4. Едно висше знание винаги е знаело това… такова знание винаги е гледало назад към онова време, когато човешките същества са били в пряк контакт с божествено-духовни същества, поради което душата се е чувствала като принадлежаща към божествено-духовния свят. Това обаче поражда и сили и импулси в душата, които са божествено-духовни в съвсем различен смисъл от днешните сили… По онова време, когато душата все още е действала така, че се е чувствала част от висшия свят, от тази душа е говорила една воля, която също е била извлечена от божествено-духовния свят. Може да се каже, че тази воля е била вдъхновена, защото душата е живяла сред боговете. Този период, когато човек все още е бил обединен с божествено-духовните същества, в древната мъдрост се нарича ЗЛАТЕН ВЕК или КРИТА ЮГА. Трябва да погледнем назад към едно време, предшестващо Атлантската катастрофа, за да открием по-голямата част на тази епоха.

След това идва време, когато човешките същества вече не са чувствали връзката си с духовния свят толкова силно, както по време на Крита Юга… когато те са усещали, че техните импулси все по-малко са били определяни от общуването им с боговете… когато дори тяхното виждане относно духа и душата започва да става по-мъгляво… Те обаче са запазили спомена, че са живели с духовете и боговете. Това е особено отчетливо в Древно-Индийския свят. Там те доста лесно са говорили за духовни въпроси… Обръщали са внимание на външния свят и на физическото възприятие и въпреки това са можели да разпознаят илюзията или Майя в него, тъй като човешките същества са имали тези физически възприятия от сравнително скоро.

3. Такава е била ситуацията в древна Индия. Душите в древна Индия вече не са виждали самите богове, но те все още са виждали духовни реалности и по-нисши духовни същества. За малцина, висшите духовни същества все още са били видими, но живото общуване с боговете е било затъмнено дори за тях. Волевите импулси от божествено-духовния свят вече са били изчезнали. Въпреки това, все още е било възможно да се видят духовните реалности по време на определени състояния на съзнанието - по време на сън и по време на междинното състояние, което вече споменахме... Най-важните реалности на духовния свят обаче, които преди това са били въпрос на опит, са се превърнали просто в нещо като знание за истината… като нещо, което душата все още знае ясно, но което има само ефекта на знание. Разбира се, човешките същества все още са били в духовния свят, но тяхната сигурност за него е била по-малка в това по-късно време, отколкото преди… Това време е известно като СРЕБЪРНАТА ЕПОХА или ТРЕТА ЮГА.

2. След това идва периодът на въплъщенията, в който човешкото зрение все повече и повече се е откъсвало от духовния свят, все повече се приспособявало към непосредствения външен свят на сетивата и съответно по-здраво се вкоренявало в този свят на сетивата. Този период, през който се появява вътрешното Аз-съзнание - съзнанието, че си човешко същество - е известен като БРОНЗОВАТА ЕПОХА или ДВАПАРА ЮГА. Въпреки че човешките същества вече не са имали възвишено, директно познание за духовния свят, принадлежащо на по-ранни периоди, поне нещо от духовния свят все още е останало в човечеството като цяло. Човек може би може да опише това, като го сравни с днешните човешки същества, които, когато остареят, запазват нещо от радостта на младостта… Тя наистина е избягала, но след като я е изпитал, човек я знае и може да говори за нея като за нещо, с което е запознат. По същия начин душите от онова време все още са били донякъде запознати с това, което води към духовните светове. Това е съществената характеристика на Двапара Юга.

1. Следва период, когато дори това познанство с духовния свят престава… когато, така да се каже, вратите на духовния свят се затварят. След това човешкото зрение стана толкова ограничено съсредоточено във външния свят на сетивата и във интелекта, който разработва сетивните впечатления, че човеците вече могат само да размишляват за духовния свят… Това е най-низшата степен, чрез което може да се узнае нещо за духовния свят. Онова, което човешките същества сега всъщност знаеха от собствения си опит, беше физическият, сетивният свят. Ако хората искаха да научат нещо за духовния свят, те трябваше да постигнат това чрез размисъл. Това е периодът, в който хората стават най-бездуховни и съответно най-привързани и вкоренени в света на сетивата. Това беше необходимо, за да може съзнанието за себе си постепенно да достигне върха на своята еволюция, тъй като само чрез здравото противопоставяне на външния свят човек можеше да се научи да разграничава себе си от света и да усеща себе си като индивидуално същество. Този последен период се нарича КАЛИ ЮГА или ТЪМНАТА ЕПОХА.

Бих искал да подчертая, че тези изрази могат да се използват и за обозначаване на по-обширни епохи. Определянето на КРИТА ЮГА, например, може да се приложи към много по-широк период, тъй като преди дори Златният Век да съществува, човешкото същество е участвало със своя опит в още по-висши сфери; следователно всички тези още по-ранни периоди могат да бъдат включени в термина „ЗЛАТЕН ВЕК“. Ако някой е умерен, така да се каже, в твърденията си, но се задоволява с онази мярка на духовна опитност, която току що описахме, е възможно по този начин да се разпредели това, което се е случило в миналото (според времето, съответстващо на споменатите епохи). На всички такива епохи могат да бъдат приписани определени периоди от време. Със сигурност еволюцията се движи напред бавно, по постепенно издигащи се стъпала, но има определени граници, за които можем да кажем, че преди това такова нещо е било първоначално вярно, а след това преобладават някакви други условия на живот и съзнание… Съответно трябва да изчислим, че в смисъла, в който за първи път използвахме термина, Кали Юга започва приблизително през 3101 г. пр.н.е. Така виждаме, че душите ни са се появявали многократно на земята в нови прераждания, по време на които човешкото зрение е ставало все по-затворено за духовния свят и в същото време все по-ограничено в рамките на външния свят на сетивата. Така виждаме, че нашите души, с всяко ново въплъщение, всъщност идват в нови условия, от които винаги може да се научи нещо ново. Това, което можем да спечелим от Кали Юга, е възможността да се установим в нашето Аз-съзнание. Преди това не е било възможно, защото човешкото същество първо е трябвало да абсорбира Аз-а в себе си.

Когато душите са пренебрегнали (занемарили) в дадено въплъщение това, което тази конкретна епоха може да предложи, е много трудно да се компенсира загубата в друга епоха. След това те трябва да чакат много дълго време, преди да стане възможно да компенсират загубата по определен начин, но ние със сигурност не трябва да зависим от този шанс. Затова нека да помним, че нещо съществено стана по времето, когато портите към духовния свят бяха яко затворени. Това е периодът, в който работи Йоан Кръстител, както и Христос. За това време (което вече беше свидетел на изминаването на 3100 години от Тъмната епоха) беше от съществено значение, че всички хора, живеещи тогава, са се въплъщавали няколко пъти или поне веднъж или два пъти през тази Тъмна епоха. Аз-съзнанието вече е било стабилно установено, споменът за духовния свят вече е бил изпарен и ако човешките същества са искали да не загубят всякаква връзка с духовния свят, те е трябвало да се научат да преживяват духовното вътре в Аза си. Те е трябвало да развият Аза по такъв начин, че този Аз, вътре в своето вътрешно същество, поне да бъде сигурен, че има един духовен свят, че човек принадлежи на този духовен свят и че има също и висши духовни същества. Азът е трябвало да направи себе си способен вътрешно да почувства, да вярва в духовния свят.

Ако по времето на Христос Исус някой трябваше да изрази това, което наистина бе истината в този период, той можеше да каже: „Някога човешките същества са били в състояние да преживяват небесното царство извън собственото си Аз - те са влизали в онези духовни пространства, когато са излизали от собствените си нисши Аз-ове… Тогава човешкото същество е трябвало да преживява небесното царство (духовния свят) на разстояние от Аз-а... Сега това небесно царство не може да бъде изпитано така… Сега човешкото същество се е променило толкова много, че Аз-ът трябва да изпитва това царство вътре в себе си. Небесното царство се е приближило до човека до такава степен, че сега действа вътре в Аз-а.“ Йоан Кръстител провъзгласи това на човечеството с думите "Царството Божие е дошло", т.е. приближава Аза... Преди то е могло да бъде откривано или намирано вън от човека, а сега човек трябва в самата сърцевина на своето същество, в Аза, да обхване царството небесно, което се е приближило.

Точно защото в тази Тъмна епоха, в Кали Юга, човекът вече не можеше да излезе от света на сетивата и да влезе в духовния свят, божественото същество, Христос, трябваше да слезе във физическия, сетивен свят. Това е причината, поради която Христос трябваше да слезе в един човек от плът - в Исус от Назарет - та като виждат живота и делата на Христос на физическата земя, човешките същества във физически тела да могат да придобият връзка с царството небесно, с духовния свят. Така периодът, когато Христос ходеше по земята, попада в средата на Кали Юга, на Тъмната епоха, когато човешките същества, които разбираха своето време и не живееха в него по скучен и непросветен начин, можеха да си кажат: "Необходимо е, щото Бог да слезе сред човешките същества, за да може връзката с духовния свят, която е загубена, да бъде отново възстановена".

Ако по онова време не е имало човешки същества, способни да разберат това (способни да установят активна душевна връзка с Христос), всяка човешка връзка с духовния свят постепенно е щяла да бъде изгубена и хората нямаше да могат да приемат в своя Аз връзката с царството небесно. Ако всички човешки същества, живеещи в такъв решаващ момент, бяха упорствали да останат в тъмнината, можеше да се случи така, че това значимо събитие да мине незабелязано покрай тях. Тогава човешките души биха изсъхнали, опустошени и покварени. Разбира се, те щяха да продължат да се въплъщават за известно време без Христос, но не биха могли да имплантират в своя Аз това, което им беше необходимо, за да възвърнат връзката си с небесното царство. Можеше да се случи така, че събитието на явяването на Христос на земята да бъде подминато от всички, както е минало незабелязано например от жителите на Рим… Сред тях беше казано: „Някъде в мръсна странична улица живее странна секта от ужасни хора и сред тях живее отвратителен дух, който нарича себе си Исус от Назарет и който проповядва на хората, подбуждайки ги към всякакви отвратителни дела.” Ето колко са знаели за Христос в Рим в определен период! Може би също така знаете, че великият римски историк Тацит Го описва по някакъв такъв начин около сто години след събитията в Палестина. Наистина, вярно е, че не всички осъзнават, че се е случило нещо от изключителна важност - събитие, което, поразявайки неземния мрак като божествена светлина, е способно да пренесе човешки същества през Кали Юга! Възможността за по-нататъшна еволюция беше дадена на човечеството чрез факта, че имаше определени души, които разбраха този момент във времето, сиреч които знаеха какво означава, че Христос е ходил по земята.

Ако си представите себе си за момент в този период, тогава лесно бихте могли да кажете: „Да, беше напълно възможно да живеем по това време и въпреки това да не знаем нищо за появата на Христос Исус на физическия план… Беше възможно да живеем на земята, без да вземем това най-значимо събитие в съзнанието си. Тогава не би ли било възможно и днес да се случва нещо от безкрайна важност и човешките същества да не го вземат в съзнанието си? Не може ли да се случи нещо изключително важно в света, което се случва точно сега, за което нашите съвременници нямат предчувствие? Това наистина е така. Случва се нещо изключително важно, което обаче е доловимо само за духовното зрение. Много се говори за „периоди на преход“. Ние наистина живеем в такъв един и той е монументален. Важното е, че живеем точно във времето, когато Тъмната епоха е изтекла и едва започва нова епоха, в която хората бавно и постепенно ще развиват нови способности и в която човешките души постепенно ще претърпят промяна. Едва ли е за учудване, че повечето човешки същества по никакъв начин не осъзнават това, като се има предвид, че повечето човешки същества също не са забелязали настъпването на събитието Христос в началото на нашата ера. Кали Юга приключи през 1899 г…. и сега трябва да се адаптираме към новата епоха. Това, което започва в този момент, бавно ще подготви човечеството за нови душевни способности.

Първите признаци на тези нови душевни способности ще започнат да се появяват сравнително скоро в изолирани души. Те ще станат по-ясни в средата на четвъртото десетилетие на този век - някъде между 1930 и 1940 г…. Годините 1933, 1935 и 1937 ще бъдат особено значими. Способностите, които сега са доста необичайни за човешките същества, тогава ще се проявят като естествени способности. По това време ще настъпят големи промени и библейските пророчества ще се изпълнят. Всичко ще се промени за душите, които пребивават на земята, а също и за тези, които вече не са във физическо тяло. Независимо къде се намират, душите се сблъскват с изцяло нови способности. Всичко се променя, но най-значимото събитие на нашето време е дълбока, решителна трансформация в душевните способности на човека.

Кали Юга е изтекла и сега човешките души започват да развиват нови способности - способности, които (понеже точно това е целта на епохата) ще накарат душите - привидно извън себе си - да проявят определени ясновидски сили, които по необходимост са били потопени в безсъзнанието по време на Кали Юга. Ще има редица души, които ще имат уникалното преживяване да имат Аз-съзнание и в същото време усещането, че живеят в друг свят - по същество един напълно различен свят от този на тяхното обикновено съзнание. Ще изглежда смътно, сякаш смътно предчувствие, сякаш някой сляп по рождение ще бъде опериран и зрението му ще бъде възстановено. Чрез това, което наричаме езотерично обучение, тези способности за ясновидство ще бъдат придобити много по-лесно, но тъй като човечеството напредва, те ще се появяват (поне като наченки в най-елементарните степени) в естественото протичане на човешката еволюция.

В нашата епоха лесно може да се случи (наистина по-лесно, отколкото когато и да било преди) така, че хората няма да могат да разберат такова едно събитие, което е от най-голямо значение за човечеството. Възможно е те да не успеят да разберат, че такова нещо е действителен поглед към духовния свят, макар и все още само сенчест и смътен. Може например да има толкова много злина и безчестие, такъв голям материализъм на земята, че по-голямата част от човечеството няма да прояви ни най-малко разбиране, но ще смята онези хора, които имат това ясновидство, за глупаци и ще ги прати в лудници заедно с други, чиито души са се развили по сбъркан начин. Тази епоха може да отмине човечеството незабелязано, така да се каже, въпреки че ние оставяме призива да звучи днес, дори когато Йоан Кръстител, като предшественик на Христос, а и Самият Христос, някога нададоха вик: Приближава нова епоха, в която душите на човешките същества трябва да направят стъпка нагоре към царството небесно!

Лесно може да се случи това велико събитие да отмине без разбирането на човешките същества. Ако тогава в годините между 1930 и 1940 г. материалистите триумфират и кажат: „Да, наистина е имало много глупаци, но няма признаци за великите събития, които са били очаквани“, това не ще опровергае казаното тук и сега. Ако те триумфират обаче и ако човечеството пренебрегне тези събития, това би било голямо нещастие. Дори и да не са били в състояние да възприемат великото събитие, което може да се случи, то все пак ще се случи.

Събитието, за което говорим, е, че човешките същества могат да придобият новата способност за възприятие в етерното царство - като начало определен брой човешки същества, последвани постепенно от други (защото човечеството ще има 2500 години, в които да развива тези способности все повече)... Човешките същества не трябва да пропускат възможността, предлагана в този период. Да го оставим без внимание би било голямо нещастие и тогава човечеството ще трябва да изчака до по-късно, за да компенсира загубата, за да може в крайна сметка да развие тази способност. Тази способност ще позволи на човешките същества да видят в заобикалящата ги среда нещо от етерния свят, което досега обикновено не са можели да възприемат. Човешкото същество вече вижда само физическото тяло на човека… Обаче тогава той ще може да види етерното тяло, поне като сенчест образ, а също и да изпита връзката на всички по-дълбоки събития в етерното. Той ще има картини и предчувствия за събития в духовния свят и ще открие, че тези събития, след три или четири дни, се извършват и във физически план… Той ще вижда определени неща в етерни картини и ще знае, че утре или след няколко дни това или онова ще се случи…

Такива трансформации ще възникнат в способностите на човешката душа, което ще доведе до това, което може да се опише като етерно зрение. И кой е обвързан с този факт? - Това същество, което ние наричаме Христос, което се яви на земята в плът в началото на нашата ера. Той никога повече няма да дойде във физическо тяло - това събитие беше уникално... Христос обаче ще се завърне в етерна форма в периода, за който говорим. Тогава човешките същества ще се научат да възприемат Христос, защото чрез това етерно зрение те ще растат нагоре към Него, който вече не слиза чак до физическо тяло, а само в етерно тяло. Следователно ще бъде необходимо човешките същества да израснат до възприемане на Христос, защото Христос е говорил истина, когато е казал: „Аз съм с вас винаги, дори до края на земята. " Той е тук; Той е в нашия духовен свят и онези, които са особено благословени, могат да Го възприемат винаги в този духовно-етерен свят.

Свети Павел беше убеден чрез именно такова възприятие в събитието на Дамаск. Същото това етерно зрение ще бъде култивирано като естествена способност от отделни хора. Да преживеят събитие от Дамаск - събитието на Павел - ще бъде нарастваща възможност за човешките същества през идния период.

Така ние разбираме духовната наука в съвсем различен смисъл. Научаваме, че това ни налага огромна отговорност, тъй като е подготовка за конкретното настъпване на повторното явяване на Христос. Той ще се появи отново, защото човешките същества ще се издигат към Него в етерно зрение. Когато схванем това, духовната наука ни изглежда като подготовка на човешките същества за завръщането на Христос, така че те няма да имат нещастието да пренебрегнат това велико събитие, но ще са узрели да уловят великия момент, който можем да опишем като второ идване на Христос. Човекът ще бъде в състояние да види етерните тела и сред тези етерни тела той ще може да види и етерното тяло на Христос; тоест, той ще израсне в свят, в който Христос ще бъде видим за новосъбудените му способности. Тогава вече няма да е необходимо да се доказва съществуването на Христос чрез всякакви документи, защото ще има очевидци на присъствието на живия Христос, които ще Го изживеят в Неговото етерно тяло. Чрез този опит те ще научат, че това същество е същото като Онзи, Който извърши Мистерията на Голгота в началото на нашата ера и че това е Христос. Точно както край Дамаск Павел беше убеден, че това е Христос, така ще има и човешки същества, които ще бъдат убедени чрез преживявания в етерното царство, че Христос наистина живее.

Най-голямата мистерия на нашето време е тази, относно второто идване на Христос и тя приема истинската си форма по начина, който описах. Материалистическото мислене обаче по някакъв начин ще узурпира това събитие. Това, което току-що беше казано, а именно, че цялото истинско духовно знание сочи към това време, често ще бъде провъзгласявано през следващите години. Материалистическият ум днес обаче покварява всичко и така ще се случи, че този вид ум няма да може да си представи, че душите на човешките същества трябва да напреднат към етерното зрение и, чрез него, до Христос в етерното тяло. Материалистическият ум ще възприеме това събитие като още едно слизане на Христос в плътта - като друго физическо въплъщение… Ще има редица хора, които в своята колосална самонадеяност ще обърнат това в своя полза, като оставят да се знае сред хората, че самите те са превъплътеният Христос… Съответно идващият период може да ни донесе фалшиви христосовци. Антропософите обаче трябва да са хора, които ще са толкова узрели за духовен живот, че няма да бъркат второто идване на Христос в духовно тяло (забележимо само за по-висше зрение) с такова повторно появяване във физическо тяло. Това ще бъде едно от най-страшните изкушения, които ще сполетят човечеството. Да помогнат на човечеството да преодолее това изкушение ще бъде задачата на онези, които се учат чрез духовната наука да се издигнат до разбиране на духа - на тези, които не желаят да повлекат духа надолу в материята, а сами да се издигнат в духовния свят. Следователно по този начин трябва да говорим за второто идване на Христос и за това, че ние се издигаме до Христос в духовния свят чрез придобиване на етерно зрение.

Христос винаги присъства, но Той е в духовния свят; можем да Го достигнем, ако сами издигнем себе си в този свят. Цялото антропософско учение трябва да се трансформира в нас в силното желание да попречим на човечеството да остави това събитие незабелязано, а по-скоро във времето, което остава на наше разположение, постепенно да образоваме човечество, което може да е узряло да култивира тези нови способности и по този начин да се съедини отново с Христос. В противен случай човечеството ще трябва да чака дълго време, за да се повтори подобна възможност - всъщност до друго въплъщение на земята… Ако човечеството пренебрегне това събитие на завръщането на Христос, визията на Христос в етерното тяло ще бъде ограничена до онези, които чрез езотерично обучение докажат, че са готови да се издигнат до такова преживяване.

Така виждаме, че в нашата епоха наистина има нещо, което оправдава съществуването и дейността на духовната наука в света. Неговата цел не е просто да задоволи теоретични нужди или научно любопитство. Духовната наука подготвя човешките същества за това събитие, подготвя ги да се свържат по правилния начин с техния период и да видят с пълната яснота на разбиране и познание какво всъщност има да се случва, но което може да подмине човешките същества, без да бъде осъществено. Това е неговата цел!

Ще бъде от изключителна важност да разберем това събитие на появата на Христос, защото други събития ще последват това. Точно както други събития са предшествали Христовото събитие в Палестина, така и след периода, когато самият Христос ще стане отново видим за човечеството в етерното тяло, онези, които преди това са Го предсказали, сега ще станат Негови приемници. Всички онези, които са подготвили пътя за Него, ще станат разпознаваеми в нова форма за тези, които ще са преживели новото Христово събитие. Онези, които някога са живели на земята като Мойсей, Авраам и пророците, отново ще станат разпознаваеми за хората. Ще осъзнаем, че както Авраам предшества Христос, подготвяйки пътя Му, той също така е поел мисията да помага по-късно в делото на Христос. Човешкото същество, което е будно, което не спи през най-великото събитие на близкото бъдеще, постепенно влиза в асоциация с всички онези, които като патриарси са предшествали Христовото събитие; той се съединява с тях. Тогава отново се появява голямото множество от онези, към които ще можем да се издигнем. Този, Който води слизането на човечеството във физическия план, се появява отново след Христос и води човека нагоре, за да го обедини отново с духовните светове.

Поглеждайки далеч назад в човешката еволюция, виждаме, че има определен момент, след който може да се каже, че човечеството се отдалечава още повече от духовния свят (загубва своето общение с него) и навлиза все повече и повече в материалния свят. Въпреки че следният образ има своята материална страна, все пак можем да го използваме тук: човекът е бил някога спътник на духовни същества, неговият дух е обитавал духовния свят и поради факта, че е обитавал духовния свят, той беше син на боговете. Това, което представляваше тази постоянно прераждаща се душа обаче, участваше все повече във външния свят. Тогава синът на боговете беше в човека, който се наслаждаваше на дъщерите на земята, тоест на онези души, които изпитваха симпатия към физическия свят. Това от своя страна означава, че човешкият дух, който преди това е бил проникнат от божествената духовност, сега е потънал във физическия свят на сетивата. Той е станал партньор на интелекта, който е свързан с мозъка и който го оплете в сетивния свят. Сега този дух трябва да намери пътя, по който е слязъл и, изкачвайки се отново нагоре, отново да стане син на боговете. Човешкият син, в който се е превърнал, би загинал тук долу във физическия свят, ако не се възнесе отново като човешки син към божествените същества, към светлината на духовния свят, ако в бъдеще той не започне да се радва на дъщерите божии. За еволюцията на човечеството беше необходимо синовете на боговете да се обединят с дъщерите на хората - с душите, които са били приковани към физическия свят - за да може, като син на човек, човешкото същество да се научи да владее физическото поле. Необходимо е обаче за човешкото същество на бъдещето, щото, като син на човека, да може да се радва на дъщерите божии, на божествено-духовната светлина на мъдростта, с която той трябва да свърже себе си, за да може отново пак да се издигне в света на боговете.

Волята ще бъде разпалена от божествената мъдрост и най-мощният импулс към това ще възникне, когато за този, който се е подготвил за това, възвишената етерна фигура на Христос Исус стане осезаема. Второто пришествие на Христос ще бъде, за човешките същества, които са развили ясновидство по естествен път, същото както когато етерният Христос се яви на Павел като духовно същество. Той ще се яви още веднъж на човешките същества, ако те разберат, че тези способности, които ще възникнат чрез еволюцията на човешката душа, трябва да се използват за тази цел.

Нека използваме духовната наука, за да може тя да служи не само за задоволяване на нашето любопитство, но и по такъв начин, че да ни подготви за великите задачи, великите мисии на човешката раса, за които трябва да станем все по-зрели.

ОТГОВОРИТЕ НА РУДОЛФ ЩАЙНЕР НА ВЪПРОСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДХОДНАТА ЛЕКЦИЯ

Когато се говорят неща като тези, които обсъдихме днес, когато се опитваме да хвърлим светлина върху по-интимните мистерии, нека не ги разглеждаме необмислено, както сме склонни да слушаме някои неща днес, но нека бъдем напълно ясни, че антропософията трябва да стане за нас нещо напълно различно от обикновена теория. Разбира се, учението трябва да е там… Как би могъл човек да се издигне до такива мисли, които бяха изказани тук днес, ако не беше възможно да ги усвои под формата на учение? Това, което е от съществено значение обаче, е то да не остане като учение, а по-скоро да се преформулира в душите ни в черти на чувства и характер, в съвсем различно разположение, и по този начин да направи от нас съвършено различни човешки същества. То трябва да ни напътства при правилното използване на нашите въплъщения,

Опитвайки се да не кажа, нито дума в повече, нито дума по-малко, не съм направил нищо повече от бегло споменаване на важни теми. Казаното обаче е значимо не само за онези души, които ще бъдат въплътени на физическия план в периода между 1930 и 1940 г., но и за тези, които тогава ще бъдат в духовния свят, между смъртта и новото раждане. Трябва да осъзнаем, че душите в духовния свят имат влияние върху света на живите, въпреки че последните може да не го осъзнават. Чрез новото Христово събитие обаче тази връзка между тези, които са въплътени тук на физическия план, и тези, които вече са в духовния свят, ще става все по-съзнателна. Тогава ще бъде възможно сътрудничество между физически въплътени човешки същества и духовни същества.

Следователно трябва да си представите, че когато настъпят тези велики моменти в бъдещето на човечеството, човешките същества ще работят заедно по-съзнателно едно с друго във физическия и в духовния свят. Днес това не е възможно поради липсата на общ език. Хората тук във физическия свят използват в речта си думи, описващи само физически неща и физически условия. Човешките същества между смъртта и новото раждане обаче живеят в свят, доста различен от този, който непосредствено ни заобикаля, и говорят на съвсем различен език. От всичко, което се говори в нашия свят, мъртвите могат да приемат само това, което се говори в духовната наука. Така в антропософията ние се занимаваме с нещо, което ще бъде все по-разбираемо за мъртвите.

Човечеството узрява за времето, когато влиянията на духовния свят ще се усещат все по-широко. Огромните събития на идващия период ще бъдат забележими във всички светове. Дори човешките същества между смъртта и новото раждане ще имат нови преживявания в другия свят в резултат на новото Христово събитие в етерния свят. Освен ако не са се подготвили на земята да направят това обаче, те няма да могат да разберат тези събития повече, отколкото човешките същества, сега въплътени на земята… те трябва да са се подготвили правилно да приемат събитията от този важен момент... От съществено значение е за всички инкарнирани сега души (независимо дали тогава ще бъдат въплътени или не) те да са се подготвили за тези значими предстоящи събития, като възприемат антропософските истини. Ако не успеят да направят това, ще трябва да изчакат. Ако те не са приели със своето земно съзнание това, което антропософията или духовната наука трябва да даде, те ще трябва да изчакат, докато се инкарнират отново, за да имат възможността да получат съответните учения тук, на земята. Има неща, които могат да се научат или преживеят само на земята. Може да се каже, например, че в духовния свят е невъзможно да се придобие каквото и да е познание за смъртта и дори един Бог трябваше да слезе във физическия свят, за да може да умре. В никой друг свят човек не може да научи какво всъщност представлява Мистерията на Голгота по същия начин, както тук във физическия свят. Отведени сме надолу във физическия свят, за да придобием това, което може да се придобие само тук. Христос слезе сред човешките същества, защото само тук във физическия свят Той можеше да им даде свидетелство, като ги накара да преживеят нещо в Мистерията на Голгота, от това, което трябваше да даде далечни плодове в духовния свят. Семената обаче трябва да бъдат посети тук, във физическия свят.

### 2. Духовната наука като подготовка за ново етерно виждане

### *Хайделберг, 27 януари 1910 г*

Нашите лекции при груповите ни срещи биха допринесли твърде малко за напредъка ни, ако не можехме от време на време да говорим за по-интимните процеси в духовния живот на човечеството. Това, към което трябва да се стремим в нашите групи, е подготовка за постигане на висши духовни истини. В същото време не трябва да мислим, че такава подготовка се състои само в изучаване на теории или идеи… Това, което наричаме подготовка за постигането на по-висши истини, трябва наистина да се състои в определено специално състояние на сетивата и сензитивността в нашите души. Чрез живота в нашите групи и чрез факта, че се срещаме от седмица на седмица, душите ни трябва постепенно да узреят до онази степен, в която да станат възприемчиви дори към онези елементи на Духовната Наука, които се спускат (или, ако желаете, се издигат) от по-общите истини, които ние вече сме в състояние да съобщаваме чрез екзотеричните лекции на общата публика, до конкретните факти на живота.

Тогава нека посветим тази конкретна вечер специално на една такава подготовка на душите ни, тоест подготовка на чувствата в нашите души. Има някои неща, които трябва тази вечер да бъдат представени пред душите ни - неща, които със сигурност в началото ще разберем само бавно и постепенно, но които можем да започнем да усещаме и да предугаждаме, ако придобием необходимата степен на зрялост през живота си в групите. Трябва в този случай да се приеме за даденост, че такива истини ще бъдат приети със съответната деликатност, че ще бъдат приети като безценно съкровище на душата, а не като нещо, което вярваме, че можем лесно да поставим пред неподготвена публика. В нашите разсъждения постепенно ще се издигаме от известното към неизвестното.

Един въпрос нахлува дори в ума на човек, който е запознат с елементите на антропософската концепция за света: Има ли някакъв смисъл или цел в това, че човешката душа се появява отново и отново в последователни инкарнации или въплъщения на земята? Човек би могъл да приеме абстрактната истина за прераждането, но такава абстрактна истина по същество може да ни помогне малко в живота… Истините придобиват значение ни само когато могат да бъдат трансформирани, преработени в душите ни в топлина на чувството, в светлина, която блести в нас по такъв начин, че да ни води напред по пътя на живота. Поради тази причина абстрактната истина за прераждането придобива значение за нас само когато сме в състояние да знаем нещо повече, по-точно и по-съкровено относно смисъла и значението на последователните прераждания на човешките същества.

Вторият въпрос е: Какво значение има за нас фактът, че по време на сегашното си въплъщение ние сме в състояние да абсорбираме антропософията в душите си, т.е. да обвързваме антропософските истини с най-съкровения си живот? Ще видим, че днес тези два въпроса ще се обединят хармонично.

Често сте чували, че две последователни въплъщения на човешко същество не следват произволно, а че когато човешкото същество е преминало през смъртта и излезе от един земен живот, то се връща към нов земен живот само ако (когато) този живот може да му даде възможност да научи нещо ново за земята и да обедини това с душевния си живот. Това може да бъде разбрано, разбира се, само от този, който в изучаването на еволюцията на Земята не се ограничава до период от няколко века или хилядолетия... Само този, който изследва цялата еволюция на земята, е в състояние да разбере нещата по правилния начин. Що се отнася до външните физически условия, ние ще се научим да ги разбираме, дори ако се ограничим само до външните източници - ще разберем, че самият облик на земята се променя в течение на относително кратки периоди от време.

Ако, например, прочетете описанието на регионите, в които сега живеем, за да видите как са изглеждали по времето, когато Христос е ходел по земята, ще откриете, че цялата физиономия на този регион се е променила в течение само на няколко века. Тогава може да се запитате доколко моралните и други условия на цивилизацията може да са се променили през тези няколко века. Опитайте се за миг да извикате пред душата си какво е учело едно дете в началото на нашата ера и какво учи едно съвременно дете днес; опитайте се да си представите всичко това и след това си припомнете онова, което сте научили чрез антропософските учения, а именно, че можем да погледнем назад към пра-пра-далечното минало, когато физиономията на земята е била напълно различна. Тогава, в по-голямата си част, съществуващите днес континенти все още не са съществували, но е имало огромен, обширен континент на мястото, заето днес от Атлантическия океан. Помислете за всичко, което трябва да се е случило в продължение на дълги периоди от време, за да се промени по този начин лицето на земята до това, което е днес.

Ако извикате всичко това пред душата си, трябва да си кажете, че има възможност от всяко съществуване на земята душите да изпитат нещо ново - винаги да получават нови плодове и след това да обединят тези плодове със собствения си живот, за да преминават през духовен живот между смъртта и новото раждане. Когато условията вече са се промили така, че да може да се научи нещо ново и, следователно, си струва труда да се слезе отново на земята, тогава тези души се връщат в ново въплъщение.

Това не е просто игра на действащи зад явленията сили и същества, която сваля човека отново и отново в нови прераждания… Всъщност всяко въплъщение трябва да допринесе нова сила и нова способност и да бъде нов елемент, в рамките на божествения план, представящ целокупността на човешкия живот. Само когато изследваме живота по този начин, законът за повтарящите се животи на земята придобива истински смисъл. Същевременно трябва да се запитаме дали не е възможно да пропуснем някоя възможност... Дали пък няма нещо важно, което зависи от това дали използваме по най-добрия и правилен начин всяко наше въплъщение? Ако можехме просто да сме сигурни, че ще имаме повторение на сегашния си живот в следващото въплъщение, много хора биха могли да възразят: „О, имам достатъчно време, защото ще живея още много пъти на земята.“

Ако обаче човек обмисли най-важните факти от живота (стигайки до извода, че това, което земята може да ни даде през един определен период от време, не може да бъде изпитано през друг период), ще разбере, че наистина е възможно да пропусне много добри възможности… Тогава човек може да придобие вътрешното чувство на дълга и отговорността, осъзнавайки, че е необходимо да направи максимум усилие за да използва всяко въплъщение и то така, че от всеки земен живот да извлече максимума по правилния начин. Ние ще разберем как по-точно можем да използваме тези въплъщения, ако хвърлим поглед назад с помощта на онова, което ни предлага духовното изследване. Сега ще ви говоря за някои факти, които вече са ви познати, но след това ще ги разширя, за да включа нещо, което не е известно на повечето от вас тук... Това, което вече знаете, е фактът, че по време на по-ранните ни прераждания нашите души са притежавали съвсем различни способности от тези, които притежават днес. Способностите, чрез които живее и работи съвременното човечество, не винаги са съществували. Ако се запитаме какво е най-особено-характерното качество в човешката душа днес, трябва да отговорим, че това е способността чрез сетивата си да възприемаме външните факти на света по точен начин. Човекът притежава самосъзнателна разсъдъчна сила, самосъзнателна сила за преценка, която той е в състояние да приложи към сетивните възприятия и с помощта на която може да комбинира това, което възприема чрез сетивата, като по този начин, чрез своето познание, си създава картина на света.

Знаем обаче, че когато човешкото същество продължава да развива душата си чрез методите, описани в моята книга, „[*Познание за висшите светове и неговото постижение*](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://www.rsarchive.org/Books/GA010/)*“[[8]](#endnote-8)* той става способен да възприема друга, духовна обстановка около себе си... Ние знаем, че има духовно око, което може да бъде отворено и че висшите свръхсетивни способности, спящи в днешното средно човешко същество, могат да бъдат пробудени. Знаем, че е имало време, когато всяко човешко същество е можело да възприема духовния свят, но също така знаем, че ще дойде време, когато духовният свят отново ще може да се влее в душите ни, точно както светлината и цветът нахлуват в очите на сляп човек, който е опериран и му е върнато зрението - тази светлина и цвят винаги са съществували в неговата среда, но не са могли да проникнат в него, защото органите, способни да ги възприемат, все още не са били отворени.

Така днес имаме човечество, което може да погледне в духовния свят само чрез „ненормално“ развитие или чрез следване на специални методи. Нормалното състояние на съвременния човек е да може да възприема нещата от света чрез външните си сетива и да комбинира своите възприятия чрез своя разум или интелект, които са свързани с физическия мозък. Човечеството обаче не винаги е било такова, каквото е днес. Можем да погледнем назад към един далечен период от човешката еволюция и да открием (ако сме отворили ясновидското око за записите, които наричаме „Акашова хроника“), че по онова време нормалните способности на човешката душа са били напълно различни… В древни времена всички човешки същества са имали ясновидство, обаче ясновидство от съвсем различен вид - много различно от това, което човек може да придобие днес чрез методите, споменати по-горе… трябва да го опишем като неясно, подобно на сънища, здрачно ясновидство...

Това ясновидство може да съществува само при особени, определени необичайни условия… Но тогава то е възниквало от само себе си; т.е. не е било необходимо да бъде предизвиквано с необичайни методи... Вярно е, че трябва да се върнем в едно много далечно минало, ако искаме да намерим човечество, надарено с **постоянно** ясновидство, но дори и по-късно - макар и само по време на определени междинни състояния, между съня и бодърстването - човек винаги е притежавал определено ясновидство... И, колкото по-назад се връщаме, толкова повече откриваме тази форма на ясновидство…

Ще си спомните, че проследявайки пътя на цивилизацията назад през различните епохи, ние стигаме до определени епохи на човешката култура. Сега живеем в един период на цивилизация, който е предшестван от друг, който наричаме Гръко-Латински. Той бе предшестван от друг период, наименуван по неговите водещи народи Египетско-Халдейско-Вавилонско-Асирийската епоха. Тя беше предшествана от тази, която обозначаваме като Древно-Персийска; още по-назад стигаме до това, което наричаме Древна Индия. Тази последната е цивилизация, към която само ясновидското око може да погледне. Периодът, в който са създадени Ведите, възниква в много по-късни времена като слаб отзвук от онази възвишена мъдрост, дадена на света от Седемте Свети Риши по време на най-ранната първична Индийска цивилизация. Сега, ако се върнем още по-назад, откриваме великата Атлантска катастрофа, която така трансформира лицето на нашата земя чрез катаклизми от вода и огън, че Атлантическият континент постепенно изчезва... На негово място възниква това, което днес от една страна формира Африка и Европа и, от друга, Америка. Можем да се върнем още по-назад, в който случай древните записи на Хрониката на Акаша ще ни покажат, че човешките същества, обитаващи този древен Атлантски континент, са притежавали напълно различни душевни способности от нашите - способности, които биха изглеждали почти невероятни за съвременния човек, защото са били твърде далеч от всичко, което познаваме днес.

Нашите собствени души вече са съществували през всички тези различни периоди - те съществуваха в различни тела и всеки път притежаваха различни способности. Ако бяхме в състояние да погледнем назад, би трябвало да открием, че нашите души тогава са били надарени с висока степен на ясновидска възприемчивост. Особено по време на някои междинни състояния между съня и бодърстването, те са били свидетели на един духовен свят…  били са в състояние да погледнат в един духовен свят... Ще откриете (ако можехте да погледнете назад), че самите вие ​​по това време можехте да виждате фактите и съществата на духовните светове. В онези дни не е имало изкушения - никаква възможност за човешките души да отрекат духовния свят - защото те просто са виждали духовния свят… Те са се обръщали към физическия свят само за няколко часа през деня… Обектите на външния физически свят все още не са били видимо подредени по същия начин, както в по-късните периоди. Следователно, когато човешките същества са били в междинното състояние между съня и бодърстването, те са били заобиколени от свят, който е трябвало да преживеят като духовен… който ги е изпълвал с убеждението, че това е светът, от който е произлязъл самия човек... Той (човекът) е слязъл от този свят, за да придобие нещо във физическия свят, което не би могъл да придобие горе в духовния свят.

Какво по-точно е това, което човек е успял да придобие в този външен свят и което не е могъл да има и в духовния свят? Това, което липсваше на този духовен свят, беше възможността за развитие на самосъзнанието, възможността да се каже „Аз“ на себе си. Ето това липсваше на човечеството. През най-важните моменти от живота си човешкото същество е било извън себе си, като в състояние на възторг, и в това състояние той дори не е знаел, че е независима индивидуалност, притежаваща свой собствен вътрешен живот. Той беше изцяло отдаден на духовния свят. Да се ​​научи да изживява себе си като Аз беше възможно за човека само тук, във физическия свят - само тук той можеше да постигне истинско самосъзнание. С това самосъзнание е неразривно свързано онова, което наричаме сила на преценка, нашето съвременно мислене и нашата модерна способност за възприятие. Следователно, човешкото същество е било принудено да пожертва предишната си връзка с духовния свят - предишното си смътно ясновидство - за да придобие възможността да разграничи себе си като Аз от заобикалящата го среда и чрез това да дойде до Аз-а, т.е. до себесъзнанието… В бъдеще, в допълнение към самосъзнанието си, човешкото същество ще придобие отново тази способност да гледа ясновидски в света на духовете… Порталът на духовния свят е затворен за него, за да може човек да стане едно самосъзнателно, вътрешно, духовно същество - за да може да се издигне до съзнанието за себе си и по този начин да може отново да влезе в духовния свят вече като независимо същество.

Следователно някога е имало древно време, в което човек е гледал на обкръжението, което е било напълно различно от това, което познава днес. Какво виждаме днес, когато погледнем към нашето физическо обкръжение? Виждаме света на минералите, растенията, животните и физическите форми на нашите събратя. Това е, което ни заобикаля; това е светът, към който поначало принадлежим - светът, който ни се отваря между раждането и смъртта… А в света, от който произлиза този физически свят и който лежи зад него, можем да проникнем само чрез дарбите на ясновидството… Както казахме, ясновидството не е сред нормалните способности на човешкото същество в наши дни, въпреки че в онези древни времена е било достъпно за всеки при определени условия. Докато е в това състояние на ясновидство, човешкото същество се запознава с духовния свят… Той възприема там духовните същества и духовните факти, за които слушаме чрез духовната наука. Те наистина съществуват и не могат да се разглеждат като несъществуващи просто защото нормалното възприятие на нашето съвремие не може да ги види… По същия начин светлината и цветовете обграждат слепия човек, въпреки че той може да не е в състояние да ги възприеме.

Тези духовни същества някога са били спътници на човешкото същество… което е могло да си каже: „Аз принадлежа към един духовен свят; Аз принадлежа към него като духовно-душевно същество… И както моето духовно-душевно същество живее в този свят, така там има и такива същества, каквито виждам около себе си по време на моите ясновидски състояния.” През онези далечни епохи на древното минало човекът е бил спътник на духовно-душевни същества. В онези условия вникването в света и знанието, което е гледало назад, винаги е било в състояние да разграничи ясно (дори и днес) различните етапи, през които човекът е преминал в течение на различни периоди от време. Първо е имало етап, когато човекът все още е бил изцяло в духовния свят - когато едва е слизал със съзнание във физическия разумен свят, но се е чувствал като принадлежащ изцяло към духовния свят - така че е черпил всичките си сили от този духовен свят. Духовното познание разграничава този етап от следващите, през които тази сила постепенно изчезва и на нейно място се появява най-напред способността да се възприемат рязко очертани обекти от външния свят, а след това и изработването на тези впечатления чрез логическа мисъл и преценка и, същевременно, да се дефинира Аз-а, себесъзнанието.

Източната философия, която успя да прозре тези условия, защото все още притежаваше останки от древното свещено учение на Ришите, продължи да има специални обозначения за различните периоди от човешката еволюция. За най-древните от всички времена - онези периоди на ясновидство в човешката еволюция, когато това ясновидство се издигнало до най-високите области на духовния свят и до същества, които трябва да си представим като най-висшите от всички свързани с нашия свят - беше използвано обозначението КРИТА ЮГА; този период по-късно е наречен ЗЛАТЕН ВЕК.

Последвала друга епоха, през която човешките същества вече много по-малко можели да виждат в духовния свят… влиянията на духовния свят върху човека вече не били толкова силни и живи, както преди. Първоначално този период е наречен ТРЕТА ЮГА, а по-късно СРЕБЪРНА ЕПОХА. През тази епоха човешките същества, живеещи между раждането и смъртта, са получавали своята сигурност за духовния свят по един по-друг начин… Техните непосредствени преживявания в духовния свят са били неясни, вярно е - но, за компенсация на това, те можели да си спомнят времето, предхождащо тяхното раждане, когато са живели заедно с духовните същества. Следователно този период е бил период, в който човешкото същество е било все още толкова сигурно в съществуването на духовния свят, колкото днес възрастният стар човек, е сигурен, че е преминал през една младост. Тази епоха е определена като ТРЕТА ЮГА от Мъдростта, която знае за тези неща. По-късно той е заменен от по-малко ясния израз СРЕБЪРЕН ВЕК. Всички тези древни изрази имат своето дълбоко значение и е наистина детинско, когато съвременната наука ги обяснява по начина, по който го прави, тъй като тя няма ни най-малка представа за реалностите, от които произтичат тези обозначения.

Този Сребърен век беше последван от век, в който все още съществуваше ясно познание, един вид истинско познание за духовния свят… Но по това време човешкото същество вече е слязло достатъчно дълбоко във физическия сетивен свят, за да може да избира между двата свята и да има свои собствени убеждения относно тях. Старото ясновидство и през тази трета епоха, Желязната Епоха или ДВАПАРА ЮГА, е ставало все по-тъмно и по-тъмно... Въпреки това, то все още е съществувало до известна степен в едно състояние на здрач; и човешкото същество е могло, в резултат на собственото си убеждение, да се свърже повече или по-малко с духовния свят… Някога то е преживяло този духовен свят; и през Желязната Епоха човек все още го е знаел.

След това идва епохата, която обозначаваме с ориенталския израз, КАЛИ ЮГА, или ТЪМНАТА ЕПОХА. Това беше епохата, през която порталът на духовния свят постепенно се затвори напълно за способностите на човешката душа. Поради факта, че човешките същества трябваше да зависят все повече от своите възприятия във физическия, сетивен свят, те също така успяха да култивират в този свят своето усещане за себе си, своето чувство за Аз, своето Аз-съзнание. Тази епоха започва в една сравнително късна дата, около 3100 г. пр. н. е., и продължава до наши дни /може да погледнете схемата, показана по-долу на стр. 23/.

Нашата цел е да изучаваме това днес по такъв начин, че да можем да различим тези различни епохи, така че да разберем нашите най-важни задачи в това настоящо въплъщение.

Трябва да се върнем чак до времето на Атлантида, ако искаме да проследим началото на Крита Юга. Трета Юга обаче все още отчасти съвпада с времето на Светите Риши, тоест с Индийската цивилизация, но отчасти и с древната Персийска цивилизация. Двапара Юга на свой ред съвпада с по-късните епохи на цивилизацията, тоест с Египетско-Халдейско-Вавилонско-Асирийските времена, и известна степен на древно, смътно ясновидство все още е съществувало в онези дни. Моментът във времето, в който порталите на духовния свят започнаха бавно и постепенно да се затварят, така че човечеството трябваше да се ограничи до физическия план, започна с 3101 година преди Христос Исус. Така виждаме епоха, започваща около 3000 години преди събитието Христос, епоха - която постепенно ни превърна в това, което сме днес.

Какви са били човешките същества в тази епоха на Кали Юга - тогава, когато Христос слезе на земята? Те вече са били повече от 3000 години в еволюция, която ги е ограничила до физическия свят… Между раждането и смъртта им тя ги беше ограничила да поемат само това, което можеше да им бъде предложено в този физически свят… което им се явяваше в този физически свят... Ако тази еволюция беше продължила, Азовото съзнание на човека със сигурност щеше да става все по-силно, но само в егоистична посока... Човекът би станал снизходително същество - същество, пълно с желания… Той хладнокръвно би затворил всичко в своето Аз…. Ако не беше станало нещо друго, той би изгубил напълно съзнанието, че има духовен свят. Какво се случи точно по това време? Цялото значение на случилото се изниква пред душите ни, когато веднъж разберем, че има времена на преход в еволюцията на земята. Много хора, които просто спекулират или които просто се отдават на абстрактна философия, или на култивиране на всякакъв друг вид идеология, наричат ​​всяка епоха, всеки век „време на преход“. Наистина, човек може да открие, че почти всеки период се нарича време на преход. Човек, който застава върху основите на Духовната Наука, няма да бъде толкова свободен с използването на тази дума, защото „периоди на преход“ могат да бъдат наречени само тези времена, в които се случва нещо, което е наистина по-съществено и решаващо от това, което се случва в други епохи .

Има твърдение, което е прието за даденост от официалната наука, но което антропософите трябва да се научат да осъзнават, че е безсмислено: „Природата не прави скокове“. Това звучи обективно, но е безсмислено, защото природата непрекъснато прави скокове. Ако проследите развитието на едно растение, установявате, че има скок винаги, когато се появи нещо ново в хода на неговото развитие. Извършва се прескачане от правилното образуване на листата към цвета, от чашката към венчелистчетата, от венчелистчетата към тичинката и т.н. След като природата се е развила постепенно за известно време, тя прави следващи скокове… И наистина цялото съществуване прави скокове… В това се крие същността на еволюцията, че се случват кризи и скокове… Това е едно от онези общи места, произтичащи от ужасния мързел на човешкото мислене, когато хората казват, че „природата не прави скокове“… В действителност тя прави много скокове…

Духовният живот протича особено скокообразно. Големи и значими скокове стават в хода на духовното развитие. След това животът се движи постепенно напред, докато отново не настъпят значителни духовни скокове. Един такъв огромен скок в живота на човечеството – който беше важен не само за тези, които бяха с Христос – се случи по времето, когато Той ходеше по земята. В този смисъл можем да наречем епохата, когато Христос е живял и проповядвал в Палестина, епоха на преход. Моля, не казвайте, че такъв скок, такъв пасаж като този трябва лесно да се забележи от всеки. Наистина не! Най-съществените събития, случващи се в една епоха, могат да останат напълно скрити от очите на живите и да подминат хората напълно незабелязани. Знаем, че едно такова събитие се е случило, без да остави следа, тъй като премина напълно незабелязано от милиони човешки същества. Знаем, че важният римски писател Тацит в пасаж от едно от произведенията си описва християните като тайна и неизвестна секта, и също така знаем, че сто години след като християнството се е разпространило в южните региони на Европа, странни приказки бяха свързани в Рим относно това. Така че имаше много кръгове в Рим по онова време, които не знаеха нищо за християнството, освен че е обезпокоителна секта, която съществува в някаква затънтена улица и се ръководи от определен Исус, който подбужда хората към всякакви злодеяния. Това беше една от версиите, които циркулираха в Рим дори век след като християнството вече съществуваше. То ни показва как най-значимото от всички събития, не само за онова време, но и за цялата човешка еволюция, преминава безследно, незабелязано от огромен брой човешки същества. Трябва да можем да си представим факта, че докато човешките същества не забелязват абсолютно нищо, може всъщност да се случва най-важното и значимо събитие. Следователно, когато хората казват, че живеем във време, в което нищо съществено, нищо важно не се случва, това не доказва, че те са прави.

Наистина е факт, че днес отново живеем в епоха на преход, в която се случват най-важните духовни събития - непознати за голям брой наши съвременници, но въпреки това се случват. Това е фактът, който трябва да си изясним: наистина можем да говорим за епохи на преход, но не трябва да използваме тези думи твърде свободно. Каква беше основната характеристика на онази епоха на преход, в която се появи Христос Исус? Изразява се в онези значими думи, които човек трябва само да се научи да разбира по правилния начин. То е изразено в пророчеството на Йоан Кръстител, цитирано по-късно от Христос: „Променете разположението на душите си; наближиха небесните царства“. Цял свят се съдържа в тази поговорка. И точно този свят е, който е така интимно свързан с най-важните събития за еволюцията на човечеството като цяло, станали по онова време.

Чрез естествената еволюция по време на Кали Юга, човешките същества постепенно са придобили силата на преценката и Аз-съзнанието, но извън това Аз-съзнание са станали неспособни да придобият отново връзката с духовния свят чрез собствените си сили. Йоан Кръстител каза: „Дошло е времето, когато вашето Аз трябва да бъде така обучено, че това Аз да може да проникне напълно в дълбините на душата ви, за да може да намери в себе си връзката с небесните царства“. Тъй като човешкото същество обикновено вече не е в състояние да се издигне извън себе си чрез ясновидство в духовния свят, Небесните царства трябваше да слязат чак до физическия свят. Сега те трябва да се разкрият по такъв начин, че Аз-ът да може да ги разпознае чрез обикновеното самосъзнание, чрез чувството за истина, присъщо на обикновеното самосъзнание. "Променете наклонностите си, променете предишното разположение на душата си, така че да можете да вярвате, че душевният ви живот е способен да бъде сгрят вътре в самите вас, вътре в Аза ви и че вие сте в състояние да схванете, като наблюдавате всичко, което става около вас, че има един духовен свят. Вие трябва да се научите да разбирате духовните светове във вашето Аз, чрез вашето Аз. Духовните светове са слезли и са наблизо... Повече не могат да бъдат търсени в един свят на екстаз извън съзнанието!"

Поради тази причина Христос трябваше да слезе и да се появи в човешко физическо тяло, тъй като душевното разположение на човека беше съобразено с разбирането на физическия план. Бог трябваше да дойде при човешките същества на физическия план, защото чрез култивирането на Аз-а и чрез затварянето на портала, водещ към духовния свят, те вече не бяха в състояние да се доближат до боговете по стария начин. Тук се крие величието на събитието, което се случи по това време: че чрез естествената еволюция на човешките способности, старата връзка с духовните светове беше изгубена и постигането на Аз-съзнанието беше постигнато, но че също така беше възможно като в резултат на това да придобиете съзнание за тези духовни светове във физическия свят. По този начин Христос става посредник на духовните светове за онези човешки същества, които са достигнали такъв етап на развитие, че могат в Аз-а, който живее на физическия план, да получат връзка с духовния свят. "Променете разположението на душите си; не вярвайте вече, че човешкото същество може нормално да се изкачи до духовния свят чрез екстаз; а вярвайте, че чрез развитие на способности, вродени в Аза и с помощта на Христос, вие може да откриете пътя, водещ в духовните светове. Само по този начин вече човечеството ще бъде способно да намери духа."

Днес ние отново живеем в подобна епоха, тъй като Кали Юга, Тъмната епоха, изтече през 1899 г. и по подобен начин отново бавно се подготвят нови душевни предразположения, нови душевни способности... Напълно възможно е нашите съвременници, хората, живеещи в нашата епоха, да проспят това. Ще се научим постепенно да разпознаваме какво ще се случи за цялото човечество през епохата, започнала с края на Кали Юга. Нашата задача днес е да се погрижим това преходно събитие да не подмине незабелязано и без въздействие върху прогреса на човечеството.

Кали Юга приключи само преди няколко години - 1899 г. е приблизителната дата на нейното прекратяване... Сега наближаваме време, когато в допълнение към вече еволюиралото самосъзнание, някои ясновидски способности отново ще се развият по съвсем естествен начин. Човешките същества ще имат странното и забележително преживяване да не знаят какво наистина се случва с тях! Те ще започнат да получават предчувствия, които ще стават реалност, и ще могат да предвидят събития, които наистина ще се случват. Наистина, хората навсякъде постепенно ще започнат действително да виждат (макар и само в сенчести очертания и в най-първичните му елементи) това, което наричаме етерно тяло на човека. Днешното човешко същество вижда само физическото тяло; но способността да се вижда етерното тяло постепенно ще се добави… Хората, или ще са научили, че това етерно тяло е реалност, или ще си помислят, че това е илюзия на сетивата им, тъй като такова нещо - така ще кажат - не съществува… Нещата ще стигнат до момент, в който много хора, които имат подобни преживявания, ще се запитат: „Наистина ли съм луд?“ Въпреки че само малък брой хора ще развият тези способности през следващите няколко десетилетия, Духовната Наука е нещо, което ще се разпространи, защото отговорността, която човек чувства, е за нещо, което в действителност се случва… то трябва да протича в съответствие с естествения ход на събитията... Защо преподаваме Духовна Наука? Защото в близко бъдеще ще се появят феномени, които само Духовната Наука ще може да обхване и които ще останат неразбрани, ако Духовната Наука не е там.

Тези способности ще се развият относително бързо в малък брой човешки същества. Съвсем вярно е, разбира се, че чрез езотерично обучение човек може да се издигне дори днес далеч отвъд това, което се подготвя в малък мащаб за човечеството. В същото време това, до което човек може да се издигне в наши дни със собствените си усилия, чрез подходящо обучение, вече е донякъде подготвено за цялото човечество. Това е нещо, за което, през годините от 1930 до 1940 г., ще трябва да се говори, независимо дали някой го разбира или не. Само няколко десетилетия ни делят от този момент във времето, когато подобни явления ще започнат да зачестяват.

До това време обаче ще се случи нещо друго за тези, които ще са придобили такива способности. За тях ще бъде дадено доказателство за едно от най-мощните изречения, съдържащи се в Новия завет, и това ще трогне дълбоко душите им. В тези души ще се появят думите: „Ето, Аз съм с вас винаги, дори до края на света“, тоест, ако го преведем правилно, „дори до края на земните еони“. Този израз ни казва, че християнството не е просто това, което някога са го описвали в книги или това, което е научено в последно време. Тези думи ни казват, че християнството не е просто това, което днес се приема под формата на тази или онази догма, но че то е нещо живо, което съдържа в себе си визията и опита на откровенията… нещо, което ще се разкрива с все по-голяма сила... Днес ние се намираме едва в началото на действието на християнството и всеки, който наистина се е обединил с Христос, знае, че от него ще произтичат все нови откровения. Той знае, че християнството не отстъпва, а расте и се развива… че е нещо живо, а не мъртво...

Човек, който предприеме духовно развитие днес, може дори вече да започне да изпитва истинността на този израз: „Ето, Аз съм с вас винаги, дори до края на вековете на земята.“ Той е с нас и витае на земята в духовна форма. Преди събитието на Голгота, ясновидецът не успяваше да намери Христос в атмосферата на земята. Едва след събитието на Голгота Христос стана видим в атмосферата на земята, защото оттогава Той присъства там. Човек, който е имал опит в ясновидството през предхристиянските времена, е знаел, че ще дойде времето, когато това ще се случи. Той знаеше, че все още не е възможно да се намери в астралната сфера на нашата земя това, което се нарича Христос, но ще дойде време, когато ясновидското око ще се отвори и ще може да види Христос в земната сфера. Той знаеше, че ще настъпи голяма промяна по отношение на земното ясновидство, но не беше достатъчно напреднал, за да бъде убеден от събитията в Палестина, че тези събития вече са се случили. Никакви физически събития не можеха да го убедят, че Христос вече е слязъл на земята. Само едно нещо можа да го убеди: - когато видя Христос ясновидски в атмосферата на земята... Чрез това той се убеди, че слизането на Христос на земята, което се очакваше в мистериите, всъщност беше завършено. Това, което Павел преживя - присъствието на Христос в атмосферата на земята - е същото това, което съвременният човек може да се обучи да изживява ясновидски чрез езотерично обучение… То е и това, което отделни хора тук и там ще могат да изпитат чрез естествено ясновидство, както вече го характеризирах, започвайки от годините 1930 до 1940. След това ще продължи през дълги периоди от време като нещо, което е станало напълно естествено сред човечеството.

Събитието от Дамаск ще се повтори за много хора и можем да определим това събитие като завръщане на Христос, завръщане в духа. Христос ще присъства за всички онези, които ще могат да се издигнат до визията на етерното тяло. Той слезе само веднъж в плът - по времето, когато живееше в Палестина - но в Своето етерно тяло Той винаги присъства в етерната атмосфера на земята. Тъй като човешките същества ще могат да развият етерно зрение, те също ще могат да Го гледат. Така завръщането на Христос ще се осъществи за човечеството чрез факта, че човешките същества ще напреднат до способността да виждат Христос в етерното. Това е, което можем да очакваме с нетърпение в нашето време на преход. Задачата на Духовната Наука е да подготви човешките души, за да могат да приемат Христос, Който е слязъл при тях.

Виждаме, че до този момент вече сме взели предвид горе-повдигнатия втори въпрос. Видяхме, че има смисъл да използваме нашите въплъщения добре, но също така видяхме, че най-доброто използване на сегашното ни въплъщение е да се подготвим за това прозрение, което ще стане за нас бъдещето на Христос. Трябва да се научим да разбираме в правилния смисъл това завръщане на Христос. Тогава ще можем да разберем и колко големи са опасностите, свързани с него. Това е, което сега трябва да ви обясня.

Възможно най-възвишеното преживяване за човечеството вече предстои чрез онова, което ви описах като завръщането на Христос в духа. И все пак съвременният материализъм ще продължи да бъде толкова могъщ, че дори такава истина ще бъде интерпретирана по материалистичен начин. Това материалистично тълкуване ще се трансформира в реалност. Тази истина ще се тълкува като завръщане на Христос в плът. Лъже-христи, фалшиви месии, ще се разхождат по земята в близкото бъдеще - хора, които ще твърдят, че са завръщащият се Христос... Антропософите обаче трябва да са тези, които не могат да бъдат измамени от един такъв материализъм, който вярва, че Христос може да слезе отново на земята в плът. Те знаят, че Тъмната епоха е в своя край - онази епоха, в която човешките същества са имали нужда, за да развият своето Аз-съзнание, животът във физическата материя без вникване в духовните светове. Сега човекът трябва да се развие, за да може отново да се издигне до духовната сфера, където ще може да види Христос, който живее и винаги присъства в етера.

На човечеството ще бъде даден период от около 2500 години, за да развие тези способности; 2500 години ще бъдат на негово разположение, за да постигне етерно зрение като естествена, универсална човешка способност, докато човешките същества не преминат отново към друга способност в друго време на преход. През тези 2500 години все повече и повече човешки души ще могат да развият тези способности в себе си. Няма да има значение дали тогава живеят между раждането и смъртта или се намират в духовния свят след смъртта. Периодът на човешкия живот между смъртта и новото раждане също ще преминава по различен начин, ако човешките души са преживели повторното появяване на Христос. Животът след смъртта също ще се промени в резултат на това преживяване. Ето защо е толкова важно въплътените сега души да бъдат добре подготвени за Христовото събитие, което ще се случи през този век. То е също толкова важно за тези, които са въплътени тук на земята във физическо тяло, както и за тези, които вече ще са преминали през портала на смъртта и ще живеят живота между смъртта и новото раждане. От голямо значение е всички живи души днес да бъдат подготвени за това събитие и по този начин да бъдат добре въоръжени срещу опасностите.

Когато говорим по този начин, ние усещаме какво трябва и може да означава за нас антропософията, как трябва да ни подготви да изпълним задачата си, като се погрижим едно възвишено събитие като това да не подмине човечеството без да остави следа след себе си. Ако мине без следа, човечеството ще загуби най-важната си възможност за еволюция и ще потъне в мрак и постепенна смърт. Това събитие може да донесе светлина на човешките същества само ако те се събудят за това ново възприятие и по този начин се отворят и за новото Христово събитие.

Това ще се повтаря отново и отново в близкото бъдеще… Същевременно, трябва да се заявява многократно, че лъжепророците биха могли да предотвратят доброто и великото, ако успеят да разпространят мнението, че Христос ще се появи отново в плът. Ако антропософите не успееха да разберат това, би било възможно да станат жертва на тази илюзия, която би позволила да се появят фалшиви месии. Тези фалшиви месии ще се появят; те ще разчитат на души, които са толкова отслабени от материализма, че не могат да си представят нищо друго, освен че когато Христос се появи отново, Той непременно трябва да се появи в материална субстанция, в плът. Това погрешно тълкуване на пророчеството е нещо зло и ще се появи под формата на опасно изкушение за човечеството. Задачата на антропософията е да защити хората от това изкушение. Никога не е прекалено силно да се подчертава това за всички, които имат уши да чуят. Освен това можем да видим, че антропософията има да каже важни неща… И ние „преследваме“ антропософията, не просто защото сме любопитни да знаем всякакви истини, а защото знаем, че тези истини трябва да се използват за спасението и постепенното усъвършенстване на човечеството.

По-късно Христос ще се яви на човечеството в много форми... Онази форма, която Той избра за събитията в Палестина, беше такава (физическа, плътна) защото по това време човешките същества зависеха от способността да разгръщат своето съзнание на физическия план и чрез това да завладеят физическия план. Човечеството обаче е призовано да развива все по-високи способности, така че ходът на еволюцията да може отново и отново да прави нови скокове. Христос ще бъде там, за да може да бъде изпитан (изживян) и на тези по-високи нива на познание. Християнството в тази връзка е не в края, а в началото на своето влияние. Човечеството ще продължи да напредва от етап на етап и християнството също ще присъства на всеки етап, за да може да задоволи най-дълбоките изисквания на човешката душа през всички бъдещи епохи на земята.

### 3. Будизмът и християнството на Павел

*Кьолн, 27 февруари 1910 г*

Днес ще се занимаваме с нещо, което ще ни покаже колко важно е (въз основа на изследванията, които могат да бъдат направени във висшите светове) да изпитаме онова, което бъдещето има да даде на човечеството. Мисията на духовното научно движение е свързана с важните събития на преходния период, в който живеем. Можем да бъдем сигурни, че все още има много пред нас в бъдещето и затова търсим напътствие в Духовната Наука при вземането на подходящи мерки в настоящето. Затова трябва да знаем кое е от специално значение за мисленето, чувстването и волята в нашето време.

Има голяма разлика между духовния поток, дошъл от Буда, и този, произлязъл от импулса на Христос. Казваме това не за да поставим тези потоци в опозиция един на друг, а защото е необходимо да се разбере в какво отношение всеки от тези потоци може да бъде плодотворен. В бъдеще и двете течения трябва да се обединят и християнството също трябва да бъде оплодено от Духовната наука.

За известно време християнството трябваше да остави настрана учението за прераждането… То беше включено в езотеричното учение, но не можеше да бъде прието в екзотеричното християнство, поради определени универсални педагогически причини. За разлика от това, прераждането е основен принцип на будизма… Там то беше обвързано с учението за страданието, което е точно онова, което християнството има за цел да преодолее. След като сме разпознали целите и мисиите на двата потока, ще можем и да ги разграничим по-ясно. Основното разграничение може да се види най-силно, когато се изследват двете индивидуалности - Буда и Павел.

Гаутама Буда стигна до знанието чрез своето просветление под дървото Бодхи… След това той учи, че този свят е Майя - не може да се смята за истински, защото там се крие Майя, великата илюзия, за която човек вярва, че е истина. Човекът трябва да се стреми да се освободи от царството на елементите; тогава той навлиза в една област - царството наречено Нирвана - където не съществуват, нито имена, нито неща. Само тогава човекът се освобождава от илюзията. Царството на Майя е страдание. Раждането, смъртта, болестта и възрастта са страдание. Жаждата за съществуване е тази, която въвежда човека в това царство. След като се е освободил от тази жажда, той вече няма нужда да се въплъщава. Човек може да се запита защо великият Буда е проповядвал тази доктрина. Отговорът може да последва само от едно задълбочено разглеждане еволюционната насока на човечеството.

Човекът не винаги е бил такъв, какъвто е днес. В по-ранни времена за постигане на знание той е имал на разположение не само физическото си тяло (физическите сетива), но е имал и един вид ясновидско знание, разпространено сред човешките същества. Човекът знаеше, че има духовни йерархии по същия начин, по който ние днес знаем, че има растения. Той нямаше силата за преценка, но можеше да види самите творчески същества. Тази мъдрост постепенно изчезна, но споменът за нея остана. В древна Индия, Персия, дори в Египет все още имаше спомен за предишни земни животни. Човешката душа по онова време беше такава, че човек знаеше: „Аз съм произлязъл от божествените същества, но моите въплъщения постепенно са проникнали толкова силно във физическото, че духовният ми поглед е помрачен“. По онова време човекът преживяваше прогреса и напредъка като едно дегенериране… като крачка назад... Това особено се чувстваше от всички онези, които все още са могли (дори в много по-късни времена) да напускат физическите си тела в определени моменти. В тези моменти ежедневният свят им се явяваше като свят на илюзията - като Майя, великата измама... Буда говореше само от онова, което живееше в човешката душа… Физическият, сетивният свят, беше изживяван като нещо, което е дръпнало човека надолу… и той желаеше да напусне този свят и да се възнесе отново… Светът на сетивата носеше вината за слизането на човечеството…

Нека сравним тази концепция с Христовия импулс и ученията на Павел. Павел не наричаше сетивния свят илюзия, въпреки че знаеше също толкова добре, колкото и Буда, че човекът е слязъл от духовните светове и че неговата жажда за съществуване го е довела в този свят. Обаче човек говори именно в християнски смисъл, когато пита дали тази жажда за съществуване винаги е нещо лошо. Дали физическият (сетивният) свят е само измама? Според схващането на Павел, не стремежът към съществуване сам по себе си е зло… Тази жажда първоначално е била нещо добро, но е станала зловредна чрез падението на човека под влиянието на Луциферичните същества. Тази жажда не винаги е била лоша, но е станала такава и е донесла болести, лъжи, страдания и т.н. Онова, което в концепцията на Буда е било космическо събитие, за Павел става човешко събитие. Ако луциферическото влияние не се беше намесило, човек, вместо илюзията, би видял във физическия свят самата истина... Не светът на сетивата е грешен, а човешко познание, което е притъпено от влиянието на Луцифер.

Различията в тези концепции водят и до различни заключения. Буда търсеше спасение в един такъв свят (светът наречен Нирвана), в който от света на сетивата не остава нищо. Павел каза, че човек трябва да пречисти силите си, жаждата си за съществуване, защото той сам ги е покварил... Човек трябва да разкъса булото, което покрива истината, и чрез пречистване да види отново истината, която съм е покрил. Вместо воала, който прикрива растителния свят, например, той ще види божествено-духовните сили, които работят върху и зад растенията. Разкъсайте булото и светът на сетивата става прозрачен… най-накрая виждаме царството на духа... Вярвахме, че виждаме царствата на животните, растенията и минералите - и това беше нашата грешка... В действителност видяхме йерархиите, стичащи се към нас. Ето защо Павел казва: „Не убивай удоволствието от съществуването, а го пречиствайте, защото то първоначално беше добро!“. Това става възможно, когато човек вземе силата на Христос в себе си. Когато тази сила проникне в душата, тя прогонва тъмнината на душата. Боговете не са поставили човека на земята без цел. Дълг на човека е да преодолее това, което му пречи да види този свят духовно. Заключението на Буда, че човек трябва да избегне въплъщението, сочи към една архетипна мъдрост за човечеството. Павел, за разлика от това, каза: „Преминете през въплъщение, но се пропийте с Христос и в едно далечно бъдеще всичко, което човекът е създал като илюзия, ще изчезне.“

Това учение, което прехвърля вината, не върху физическия, сетивен свят, а върху самия човек, трябва да се превърне в историческата доктрина. Точно поради тази причина обаче тя не може да бъде дадена още в началото в своята цялост... Можеше да се даде само първоначалният импулс, който трябва да проникне в душите. Тогава този импулс ще навлезе постепенно във всички сфери на живота. Въпреки това, че са изминали почти две хиляди години от Мистерията на Голгота, Христовият импулс едва днес започва да се възприема. Цели сфери на живота, като философия и наука, тепърва ще бъдат пропити с него. Буда можеше цялостно да даде своето учение, защото той се отнасяше към една древна мъдрост, която все още се изживяваше по неговото време. Христовият импулс обаче трябва постепенно да надделее. Една теория на знанието, основана на тези факти, рязко контрастира с тази на Кант, който не знаеше, че всъщност нашето знание е всичко, което трябва да бъде прочистено.

Павел трябваше да инструктира човешките същества, че работата във всяко отделно въплъщение е от голямо значение. За разлика от доктрината на Буда, че индивидуалното въплъщение е безполезно, той трябваше почти да надцени и да преувеличи важността на това учение. Човек трябва да се научи да се заявява като: „Не аз, а Христос в мен!“ Това е пречистеното Аз. Чрез Павел духовният живот става зависим именно от това сегашно въплъщение за цялото бъдеще. Сега, когато това възпитание на душата е завършено и достатъчен брой човешки същества са преминали през него през изминалите 2000 г., дошло е времето отново да се говори за прераждане и карма. Ние трябва да се стремим да възстановим нашето Аз до състоянието, в което е било преди началото на въплъщението.

Винаги се казва, че Христос е постоянно сред нас: "Аз съм с вас всеки ден до края на земята." Сега обаче човек трябва да се научи да вижда Христос и да вярва, че това, което вижда, е действително. Това ще се случи в близкото бъдеще, още през този век, а през следващите две хиляди години все повече и повече хора ще го преживяват. Как всъщност ще стане това? Трябва да се попитаме например как сега виждаме нашата планета. Земята се описва механически, химически и физически от науката, според теорията на Кант-Лаплас и други подобни. Обаче ние приближаваме към един обрат в тази област… Ще възникне концепция, която ще види земята не от гледна точка на чисто минералните сили, а от гледна точка на растителните, или това, което може да се нарече вечни (етерни) сили… Растението насочва корена си към центъра на земята, а горната му част стои в посока към слънцето. Това са силите, които правят тази земя, каквато е; гравитацията е само вторична, второстепенна. Че растенията са предшествали минералите точно както някога въглищата са били растителен живот - това скоро ще бъде открито... Растенията придават на планетата нейната форма и след това отделят веществото, от което се произвежда нейната минерална основа. Началото на тази идея е дадено от Гьоте в неговата морфология на растенията, но той не е разбран. Човек постепенно ще започне да вижда етерната област, защото именно тя е тази, която е характерна за растителното царство. Когато човекът ще е в състояние да приеме силите на растежа на растителното царство, той ще бъде освободен от силите, които сега му пречат да вижда Христос. Духовната Наука трябва да бъде в помощ, но това ще бъде невъзможно, докато човек вярва, че издигането на физическото в етерното няма нищо общо с неговата вътрешна същност. В лабораторията, например, няма значение дали човек има силен или слаб морален характер... Това обаче не е така, когато човек се занимава с етерни сили… Тогава моралната му конституция влияе върху резултатите. Поради тази причина не е възможно за съвременния човек - ако остане такъв, какъвто е - да развие тази способност. Лабораторната маса трябва първо да се превърне в един олтар, каквато е била за Гьоте, който като дете е запалил своя мъничък олтар на природата с лъчите на изгряващото слънце.

Това ще се случи не след дълго. Онези, които могат да кажат: „Не аз, а Христос в мен!“, ще могат да работят с растителните сили по същия начин, по който сега се разбират с минералните сили. Вътрешната същност на човека и външната му среда си взаимодействат - това, което е отвън, се трансформира за нас по начин, зависим от това дали зрението не е ясно или замъглено. Дори през този век и все по-често през следващите 2500 години, човешките същества ще бъдат в състояние да виждат Христос в Неговата етерна форма. Те ще виждат и етерната земя, от която произлиза растителният свят. Ще могат да видят обаче, че вътрешната доброта работи върху заобикалящата среда по един различен начин в сравнение със злото. Този, който притежава тази наука в най-висока степен, е Буда Майтрейя, който ще дойде след приблизително 3000 години. „Майтрейя Буда“ означава „Буда на правилното мислене“. Той е този, който ще изясни на хората значението на правилното мислене. Всичко това ще накара хората да разберат в каква посока трябва да вървят. Трябва да се ангажирате с трансформирането на абстрактните идеали в конкретни идеали, за да допринесете за еволюцията, която върви напред. Ако не успеем в това, земята ще потъне в материализма и човечеството ще трябва да започне отначало - в единия случай тук на земята след голяма катастрофа, а в другия случай чак през следващото планетарно състояние. Земята има нужда от антропософия! Който осъзнае това, е антропософ.

**4. Тайните на Вселената: Кометите и Луната**

*Щутгарт, 5 март 1910 г*

Когато звездите през нощта са ясни и ние се взираме в небесната шир, едно чувство на възвишеност преминава през душите ни, ако оставим безбройните чудеса на звездите да работят върху нас. Това чувство на възвишеност в един човек ще бъде по-силно, а в друг по-слабо, в зависимост от индивидуалния характер... Когато обаче се изправи пред гледката на звездното небе, човек скоро осъзнава копнежа си да разбере нещо от тези чудеса на космическото пространство. По отношение на звездните небеса най-малко от всичко би го възпряла мисълта, че това чувство на възвишеност и величие може да изчезне, ако той пожелае да проникне в тайната на звездния свят със своето разбиране. Имаме основание да смятаме, че разбирането в тази сфера не може да нарани чувството, което възниква у нас. Точно както в други сфери, скоро става очевидно (в по-голяма или по-малка степен), че духовно-научното познание помага и укрепва нашите чувства и преживявания, ако имаме здраво разбиране… и така човек ще става все по-убеден, че по отношение на тези възвишени космични факти животът на неговите чувства няма да увехне ни най-малко, когато се научи да схваща какво всъщност преминава през пространството или остава там неподвижно.

Разбира се, в една лекция ние можем да се занимаем само с едно малко кътче от света и ще ни е необходимо време, за да се научим да схващаме стъпка по стъпка фактите от света. Днес ще се занимаем с една малка част от света на космоса във връзка с живота на човека. Макар че човек може мъгляво да го предусеща, той ще научава с все по-голяма и по-голяма точност чрез Духовната Наука, че е роден от целостта на вселената и че мистериите на вселената са свързани с неговите собствени мистерии. Това става особено ясно, когато прецизно навлезем в някои мистерии на битието.

В човешкия живот, така както той еволюира на тази земя, се проявява един контраст - контраст, който се намира навсякъде и по всяко време... Това е контрастът между мъжкото и женското начало. Ние знаем, че този контраст в човешката раса съществува от времето на древна Лемурия… Знаем също, че това ще продължи определен период от нашето земно съществуване и в крайна сметка отново ще се трансформира в едно по-висше единство…

Ако си спомним, че всеки човешки живот се ражда от космическия живот, тогава можем да попитаме дали е вярно, че онова, което се проявява в човешкия живот от старото лемурийско време като контраст между мъжа и жената, наистина е придружавало еволюцията на земята… Можем ли да намерим нещо във вселената, което в по-висш смисъл да представлява този контраст? Можем ли да намерим в космоса това, което се ражда в мъжкото и женското начало на земята?

На този въпрос може да се отговори. Заставайки на основата на Духовната Наука, ние не можем да използваме максимите на съвременния материализъм… Материалистът не може да си представи нищо освен това, което живее непосредствено в заобикалящата го среда и следователно е склонен да търси този контраст на мъжко и женско във всичко, което е приложимо единствено в човешкия и животинския живот на Земята. Това е една грешка на нашето време. Трябва ясно да знаем, че определението "мъжко" и "женско" в човешкото царство е валидно в строг смисъл само от времето Лемурийската епоха насам и до определен момент в земната еволюция, а що се касае до животните и растенията, само през еволюцията на Древната Луна[[9]](#endnote-9) и през земната еволюция.

Остава обаче въпросът: Дали мъжкото и женското, каквито съществуват на земята, са родени от по-висш, космически контраст? Ако сме в състояние да открием този контраст, ще възникне една чудесна и първоначално тайнствена връзка между това явление и едно космическо явление. Разбира се, контрастите са навсякъде в космоса, но човек трябва да разбере как да ги открие по правилен начин. Първият контраст в Космоса, чието значение за човешкия живот можем да споменем, е това между Слънцето и Земята. В нашите различни изследвания на земната еволюция виждаме как Слънцето се отделя от нашата Земя и как те и двете са станали независими тела в космоса… Но можем също да попитаме: Как контрастът между Слънце и Земя в макрокосмоса (във великия свят) се повтаря в човека, в микрокосмоса? Има ли в самото човешко същество един контраст, който съответства на контраста между Слънце и Земя в нашата планетарна система? Да, има. В човешкия организъм - целият организъм, телесен и духовен - този контраст се явява между всичко, което се изразява външно в органа на главата и всичко, което се изразява външно в органите на движението - ръцете и краката. Всичко, което е изразено в човешкото същество в този контраст между глава и органи на движението, съответства на контраста или полярността, която възниква в космоса между Слънце и Земя. Ние скоро ще видим как това е в съответствие със съответствието между Слънцето и сърцето. Тук обаче това, което трябва да подчертаем е, че в човешкото същество, от една страна имаме главата, а, от друга, това, което наричаме органи на движението.

Можете лесно да разберете, че що се отнася до неговите крайници, човекът по време на еволюцията на Древната Луна е напълно различно същество. Земята го е направила изправено същество - такова, което използва ръце и крака, както това той прави днес… Също така само на Земята неговата глава става в състояние да гледа свободно в космичното пространство, защото силите на Слънцето го изправят, докато през еволюцията на Древната Луна неговият гръбнак е бил успореден с повърхността на Луната. Можем да кажем, че Земята е отговорна за това, че човек може да използва краката си, както го прави днес. Слънцето, работейки върху Земята отвън и образувайки контраста със Земята, е отговорно за факта, че човешката глава със своето лице в известен смисъл се е освободила от робството на Земята и може да гледа свободно навън в пространството. Онова, което в планетарната система, е контрастът между Слънце и Земя, се появява в човешкото същество като контраст между глава и крайници. Откриваме този контраст между глава и крайници във всяко човешко същество, независимо дали е мъж или жена… и също така откриваме, че тук мъжете и жените са еднакви, така че можем да кажем, че контрастът, съответстващ на този между Слънце и Земя, се изразява по същия начин и у мъжете и у жените. Земята въздейства по същия начин върху жената, както и върху мъжа; жената е свързана към земята по същия начин, както мъжът. А Слънцето освобождава главата на жената и на мъжа еднакво от подчинението и на Земята.

Ще можем да преценим дълбочината на този контраст, ако си спомним, че тези същества, например, които са паднали в плътната материя, така да се каже, твърде рано - бозайниците - не са били в състояние да постигнат свободен поглед към космическото пространство; тяхната физиономия е обвързана със земното битие… За бозайниците контрастът между Слънцето и Земята не се е (в същия смисъл) превърнал в в контраст и в тяхното собствено съзнание. По тази причина ние не можем да говорим за млекопитаещите като за микрокосмос, но можем да наречем микрокосмос човешкото същество… и в контраста между глава, и крайници имаме доказателство за микрокосмичната природа на човека.

Тук имаме един пример, който същевременно показва колко безкрайно важно е да не сме едностранчиви в нашите проучвания. Човек може да преброи костите на човека и костите на висшите бозайници, както и мускулите на човека и на бозайниците, и връзката, която може да се направи от това сравнение, е довела в наше време до светоглед, което поставя човека в най-голяма близост до висшите бозайници. Че това може да се случи, произтича просто от факта, че хората тепърва трябва да научат чрез Духовната Наука колко е важно, не просто да имаме истини, но и да добавим нещо към тях. Имайте предвид, скъпи мои приятели, че в този момент се казва нещо изключително важно - нещо, което антропософът трябва да впише в паметта и в сърцето си: МНОГО НЕЩА СА ИСТИНА, НО САМО ДА ЗНАЕШ, ЧЕ НЕЩО Е ИСТИНА, НЕ Е ДОСТАТЪЧНО! Например, това, което съвременната естествена наука казва за родството на човека с маймуните, несъмнено е вярно… При една истина обаче, важното не е само да я притежаваш като истина, но да знаеш нейната важност при обяснението на съществуването като цяло. Една твърде обикновена ежедневна истина може и да не бъде приета като решаваща само защото нейната важност не е осъзната.

Една такава известна всекиму истина става дълбоко значителна за цялата наша доктрина за земната еволюция, ако нейната действителна важност бъде разбрана: това е истината, че ЧОВЕКЪТ Е ЕДИНСТВЕНОТО СЪЩЕСТВО НА ЗЕМЯТА, КОЕТО МОЖЕ ДА ОТПРАВИ СВОЯТА ФИЗИОНОМИЯ С ИСТИНСКА СВОБОДА КЪМ КОСМИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО. Ако сравним човешкото същество в това отношение с маймуните, които стоят близо до него, трябва да кажем, че макар че маймуната се е опитала да се изправи в отвесно положение, тя някак си е забъркала една каша от всичко това....и това е главното... Човек трябва да има проникновение в относителната тежест на една истина! Трябва да почувстваме важността на факта, че човекът има това преимущество и би трябвало да го свържем с другия космичен факт, който току-що охарактеризирахме: - Не е само Земята, но преди всичко Слънцето, в контраст със Земята (т.е. нещо отвъд земята) прави човека гражданин на Небесното пространство и го откъсва от земното съществуване. В известен смисъл можем да кажем, че цялото това космическо уравновесяване, което ние днес знаем като контраст между Слънце и Земя, трябваше да бъде създадено, за да може на човека да се даде предимство за мястото му в нашата вселена. Тази конфигурация на Слънце и Земя трябваше да бъде създадена заради човека, за да може той да се издигне от (и над) положението на животните.

По този начин в човека имаме същия контраст, който виждаме, когато погледнем към небесното пространство и видим Слънцето със своя двойник, Земята. Сега възниква въпросът: Можем ли да открием в космоса и друг контраст, който се среща и на земята - това между мъжкото и женското? Дали евентуално в нашата слънчева система има нещо, което създава (като огледален образ на земята) контраста между мъжа и жената? Да, тази по-висока полярност може да се определи като контраст в естеството на кометите и Луната… контраст между кометната и лунната природа... Точно както контрастът Слънце-Земя се отразява в главата и крайниците ни, така и в женското и мъжкото начало се отразява контрастът комета-луна. Това ни води до някои дълбоки космични мистерии. Колкото и странно да ви звучи, истина е, че различните членове на човешкото физическо тяло са в различни степени израз на духовното, което лежи зад тях. Във физическото тяло на човека именно главата и в друг смисъл крайниците съответстват най-тясно (във външната си форма) на техните основни вътрешни духовни начала.

Нека бъдем наясно с това: всичко, което застава пред нас външно във физическия свят, е образ на духовното - духовното го е сформирало... Ако духовното формира нещо физическо, то може да го формира по такъв начин, че на определен етап от еволюцията тази физическа форма да бъде, или сходна с него (с духовното) малко или много, или да се различава от него (малко или много). Като външни структури, само главата и крайниците приличат на своите духовни начала (двойници)… Останалата част от човешкото тяло изобщо не прилича на духовното си начало... Външната структура на човека, с изключение на главата и крайниците, е в най-дълбокия смисъл един мираж и онези, чието ясновидско зрение е развито, винаги виждат човешкото същество по такъв начин, че реално впечатление се получава само от главата и крайниците... Главата и крайниците пораждат в ясновидеца чувството, че те са истински - не мамят. По отношение на останалата част от човешкото тяло обаче, ясновидското съзнание има усещането, че това е една неистинска форма - ще рече нещо, което е изродено, развалено и че никак не прилича на духовното зад него. Освен това всичко, което е женско, за ясновидското съзнание се явява като че не е напреднало повече от един определен етап на еволюцията си, а е изостанало.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **[Диаграма 1](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://www.rsarchive.org/Lectures/ReapChrist/Diag.php?images/Reappearance_of_Christ_in_Etheric0.png%2B1)** |  |

Ако приемем, че еволюцията е напреднала от точка А до точка B и че С е един вид нормално развитие, тогава ние (що се отнася до нашите човешки глава и крайници) бихме били в точка В. Това, което се появява във формата на женското тяло, е останало като че ли в точка D и не напредва към по-нататъшните точки на развитие. Ако не бъдем разбрани погрешно, можем да кажем, че женското тяло, каквото е днес, е останало на един по-духовен етап - в своята форма то не е слязло толкова дълбоко в материята, че да бъде в съответствие със средния етап на еволюцията. Мъжкото тяло обаче е напреднало отвъд средния етап (с изключение на главата и крайниците)... Мъжът е надскочил този среден етап, надминавайки обикновената степен и е достигнал до точка Е. Едно мъжко тяло следователно е изродено, защото е слязло по-дълбоко в материалното, отколкото това е било необходимо в съвремието за обикновената степен на еволюция. Така в женското тяло имаме нещо, което е изостанало от нормалната еволюция, а в мъжкото тяло нещо, което е навлязло по-дълбоко в материалното, отколкото главата и крайниците[[10]](#endnote-10).

Същият контраст може да се намери и в нашия слънчев космос. Ако приемем, че нашата Земя и Слънцето представляват нормални еволюционни етапи, то кометата не е напреднала до този нормален етап… Тя съответства в нашия космос на женското начало в човешкото същество. Следователно трябва да виждаме кометното съществуване като космическия архетип на женския организъм. А Лунното съществуване е двойник на мъжкото съществуване - това ви е ясно от казаното по-горе... От преди знаем, че Луната е парче от Земята, което е трябвало да бъде отделено. Ако е била останала в състава на Земята, последната не би могла да върви напред в еволюцията си. Луната е трябвало да бъде отделена поради гъстотата ù, плътността ù... Този контраст между Комета и Луна вън в космоса е, следователно, прототипът на женското и мъжкото начало в човечеството.

Този въпрос е крайно интересен, защото ни показва, че независимо дали разглеждаме едно земно същество (каквото е човека) или цялата вселена, ние не трябва просто да мислим за един член рамо до рамо с други, както те ни се явяват в пространството - ако правим това ние се отдаваме на една ужасна илюзия… Разбира се, различните членове на човешкия организъм са един до друг и обикновения материалистично-мислещ анатом ще ги разглежда като намиращи се на равни етапи на развитие… Но за онзи, който изучава истината на нещата, има разлики дотолкова, доколкото едно нещо е достигнало известна точка на еволюция, друго пък не е (макар че все пак е направило известен напредък), а трето е преминало даже отвъд тази точка. Ще дойде време, когато целият човешки организъм ще бъде проучван в тези насоки - само тогава ще съществува в истински смисъл една окултна анатомия.

Както вече съм казал, намиращите се едно до друго неща могат да бъдат на различни степени от еволюцията си, а органите в човешкото тяло могат да се разберат само, когато човек знае, че всеки един от тях е на различна еволюционна степен. Ако си спомните, че еволюцията на Древната Луна предшества тази на нашата Земя, ще разберете от току-що казаното, че макар, че настоящата Луна е наистина част от еволюцията на Древната Луна, сега тя не е на онази степен на еволюция, така че не е неин представител… Луната не само е напреднала до Земна степен, но дори е отишла и отвъд това - тя не е била в състояние да чака, докато Земята ще стане един Юпитер[[11]](#endnote-11) (понеже сега Земята е изпаднала във вцепененост, що се касае до нейната материална страна - разбира се, не и до нейните духовни отношения).

**Кометите представляват отношението на Древната Луна към Слънцето**, което (отношение) е преобладавало в определен момент от еволюцията на Древната Луна… Кометата е останала на този етап, но сега трябва да изразим това малко по-различно. Кометата не е напреднала до точката на нормално земно съществуване. Така както в съвременната Луна имаме една част от един по-късен Юпитер, които е бил роден (чрез Луната) твърде рано и е следователно малко е безчувствен (неспособен за живот), бидейки в състояние на летаргия, така в нашите комети ние имаме една част от съществуването на Древната Луна, прожектирано в нашата съвременна земна еволюция.

Тук между другото бих желал да спомена едно забележително нещо, чрез което нашите духовно-научни методи на изучаване отбелязаха един малък триумф. Онези, които са присъствали на 18-те лекции върху космогонията, които изнесох в Париж през 1906 г.[[12]](#endnote-12), ще си спомнят, че говорих по някои въпроси, които не са засегнати в моята книга "Въведение в тайната наука"[[13]](#endnote-13), (човек не винаги може да представи всичко; той не трябва да пише **е д н а** книга, а безкрайно много книги, ако желае да развие всичко). В Париж аз развих една гледна точка, отнасяща се повече до материално-химичната страна на въпроса, така да се каже. Днес казах, че еволюцията на Древната Луна се прожектира в съвременното кометно съществуване - кометата е останала на тази степен и, доколкото позволяват съвременните условия, изразява онези стари отношения в своите закони… Тогава, в Париж, казах, че еволюцията на Древната Луна се различава от тази на Земята в това че азотът и някои азотни съставки - цианиди, синилна киселина - са били необходимост за съществата на Древната Луна, както днес кислородът е необходимост за съществата на нашата съвременна земя. Цианидът и подобни вещества са съставки, които са смъртоносни за живота на по-висшите същества, водещи до разрушение… Обаче съставките на въглерода и азота (съставките на синилната киселина и тем подобни) са играли напълно подобна роля като тази на кислорода на земята. Тези въпроси развих по онова време в Париж и онези, които ги записаха в своята памет, е трябвало да си кажат, че ако това е истина би трябвало да има някакво доказателство за нещо подобно в съставките на въглерода и азота в съвременните комети. Може да си спомните (сведението ми бе донесено по време на лекторския курс върху Свети Йоан и другите три Евангелия в Стокхолм) как вестниците писаха, че съществуването на цианидните съставки в спектъра на кометата е доказано. Това бе блестящо потвърждение на онова, което духовното изследване е казало по-рано и най-после е било потвърдено от физическата наука. Тъй като такъв вид доказателства се изискват винаги от нас, аз го цитирам тук... Когато такъв учудващ случаи е на разположение, важно е за антропософите да го изтъкваме и - без гордост - да си припомним този малък триумф на Духовната Наука.

Така че виждате, ние наистина можем да кажем, че контрастът между мъжкото и женското има своя космически архетип в контраста между кометата и луната. Ако можехме да изхождаме от това (разбира се, не е възможно да навлезем във всички разклонения) и ако бихме могли да демонстрираме пълния ефект на тялото на луната и на кометите, бихте осъзнали колко голямо и мощно е то за душата - как тя надхвърля всички общи чувства на възвишеност - да изпитаме, че тук на земята виждаме нещо отразено и че то, в своето функциониране, е точен израз на контраста между кометата и луната във Вселената. Възможно е да се посочат само някои от тези въпроси. Няколко са много важни и ние ще се позоваваме на тях.

Преди всичко трябва да разберем как контрастът, изразен в кометата и луната, действа върху човешкото съзнание. Не трябва да мислим, че този контраст се изразява само в това, което съставлява мъжа и жената в човечеството, защото трябва да сме наясно, че мъжките характеристики съществуват във всяка жена и женските характеристики във всеки мъж. Знаем също, че етерното тяло на мъжа е женско, а това на жената – мъжко, и това веднага прави въпроса изключително сложен. Трябва да разберете, че контрастът мъжко-женско по този начин е обърнат при етерните тела на мъжа и жената, а същото се отнася и за кометните и лунните влияния. А тези въздействия съществуват и по отношение на астралното тяло и на Аза. Следователно контрастът между кометата и луната е от дълбоко, остро значение за еволюцията на човечеството на земята. Факт е, че еволюцията на Луната има мистериозна връзката с отношението между половете - това е връзката, която убягва на обикновения начин на мислене… Този факт можете да разпознаете в нещо, което може да изглежда напълно случайно, а именно, че продуктът от съюза на мъжкото и женското начало - детето - се нуждае от десет лунни месеца за своето развитие от зачеването до раждането. Дори съвременната наука се съобразява не със слънчевите, а с лунните месеци, тъй като там връзката между Луната (представляваща мъжкото начало във Вселената и Земята) и кометната природа (представляваща женското начало във Вселената) е определяща, отразяваща се в продукта на половете.

Ако сега погледнем това от другата страна - откъм кометите - имаме още една важна последица за еволюцията на човечеството. Естеството на природата на кометите е като че ли женско… и в движенията на кометите, в целия стил на тяхното появяване от време на време виждаме нещо като прожектиране на прототипа на женското естество в космоса. Това е нещо, което действително прави впечатление като че ли е спряло преди да е достигнало нормалната обикновена степен на еволюция. Това космично женско - изразът не е съвсем подходящ, но ни липсват по-подходящи термини - се появява от време на време като нещо, което разбутва нашето съществуване от дълбините на една природа, съществуваща още преди зората на историята. По начина на своето появяване кометата е подобна на женското начало.

Можем да го изразим и по друг начин: Така както онова, което се прави от една жена повече от страст, от чувство, се осъзнава чрез сухата, разумна, мъжка преценка, така и правилният, разумен ход на луната се свързва с кометния феномен, който се проектира очевидно неравномерно в нашето съществуване… Да, както онова, което се върши от една жена повече от чувство, например от страх, се отнася към сухата разумна мъжка преценка, така е редовното разумно движение на луната по отношение на кометното явление, което въздейства очевидно нередовно върху нашето съществуване. Това е особеността на женския духовен живот. Забележете добре - нямам предвид духовния живот на жената, а женският духовен живот. Има разлика. Духовният живот на жената естествено включва мъжки характеристики. Женският духовен живот, независимо дали е в мъж или жена, проектира в нашето съществуване нещо от примитивното, нещо елементално и това е, което прави и една комета… Където и да ни срещне този контраст между мъжа и жената, можем да го видим, защото той се изразява с необичайна яснота.

Хората, които съдят за всичко по външността, критикуват Духовната Наука затова, че много жени днес са привлечени от нея. Те не разбират, че това е напълно разбираемо, просто защото средният мозък на един мъж е надхвърлил определена средна точка на еволюцията - този мозък е станал по-плътен, по-сух, по-дървен и следователно повече се придържа към закостенели традиционни понятия… Той не може да се освободи от предразсъдъците, в които е заседнал… Някой, който изучава Духовната Наука, може понякога да се чувства затруднен, че в това въплъщение трябва да използва своя мъжки мозък! Мъжкият мозък е твърд, устойчив и по-труден за манипулиране[[14]](#endnote-14) в сравнение с женския мозък, който може лесно да преодолее препятствията, които мъжкият мозък, със своята плътност, издига. Така женският мозък може по-лесно да следи какво е новото в нашия начин на отношение към света. Доколкото мъжкото и женското начало намират израз в структурата на човешкия мозък, може дори да се каже, че за нашето съвремие е най-неудобно и неприятно да бъдеш принуден да използваш мъжкия мозък. Мъжкият мозък трябва да бъде трениран много по-внимателно, много по-радикално, отколкото женския мозък. Така можете да видите, че всъщност не е толкова необичайно, че жените днес се ориентират по-лесно в нещо толкова изключително ново като Духовната Наука.

Тези въпроси са от най-голяма важност в историята на културата, ала днес не могат да бъдат разисквани почти никъде освен в антропософски кръгове, в нашите кръгове, където ще се погледне сериозно на факта, че не е толкова удобно човек да има мъжки мозък, колкото да има женски. Това, естествено, по никакъв начин не означава, че много мозъци в женското тяло нямат напълно мъжки черти… Тези неща не са толкова прости, колкото ние с нашите съвременни понятия ги считаме.

Естеството на кометата е нещо елементално - то раздвижва нещата и в известен смисъл е необходимо, за да може напредващият ход на еволюцията да бъде подкрепен по правилния начин от космоса. Хората винаги са имали предчувствието, че това кометно естество по някакъв начин е свързано със земното съществуване. Такава една идея се отхвърля само в нашето съвремие. Само си помислете каква физиономия би направил средният учен днес, ако му се случи същото нещо, което се случи между проф. Боде и Хегел. Веднъж Хегел казал направо на един ортодоксален немски професор, че годините, през които става добро вино винаги зависят от кометите и той се опитал да му докаже това, като споменал годините 1811 и 1819 - най-добрите винени години, които били предшествани от комети. От това възникнало голяма препирня! Но Хегел казал, че твърдението му е толкова основателно, колкото много изчисления относно хода на звездите и че това е емпиричен въпрос, който е доказан и в двата тези случая. Дори и извън подобни комични епизоди обаче, можем да кажем, че хората винаги са предполагали нещо в тази връзка. Не е възможно сега да навлизаме в подробности (тъй като това би било една безкрайна задача), но искаме да хвърлим малко светлина върху едно основно влияние, свързано с човешката еволюция.

Кометите се появяват през огромни интервали от време. Нека попитаме: Какво е отношението им към човешката еволюция като цяло? Тяхното появяване стимулира ли, така да се каже, женския принцип в човешката природа? Ето например Халеевата комета, която сега отново има известна актуалност[[15]](#endnote-15). Същото може да се каже за много други комети. Халеевата комета има съвсем определена задача и всичко, което носи със себе си е във връзка с тази специална задача. Халеевата комета - сега ние говорим за нейната духовна страна - има за задача да отпечата върху човешката природа своето специфично същество по такъв начин, щото тази човешка природа (човешката същност) да направи една по-нататъшна крачка в развитието на Аза, когато кометата приближава земята. Това е тази стъпка, която води Аза към концепции на физическото поле. Поначало кометата има свое специално влияние върху двете най-нисши устройства на човешката природа - върху онова, което е мъжко и женско… в това тя се обединява с въздействието на Луната... Когато кометата не е наблизо, въздействието на Луната е едностранчиво; това въздействие се променя, когато кометата се приближи.

Ето как въздействието на кометата сега се изразява: Когато човешкият Аз направи една стъпка напред, тогава, за да може целият човек да напредне, физическото и етерното тяло трябва съответно да се трансформират. Ако Азът трябва да мисли по-различно през 19-тото столетие в сравнение с начина, по който е мислел през 18-тото столетие, трябва да има нещо, което да променя външното отражение (изражение) на Аза във физическото и етерното тяло - и това нещо е кометата! Кометата работи върху физическото и етерното тяло на човека по такъв начин, че те фактически създават органи, деликатни органи, които са подходящи за по-нататъшното развитие на Аза - на Аз-съзнанието, така както то се е развило особено след внедряването на Христовия Импулс в земята. От тогава значението на появяването на кометата е такова, че Азът, както се развива от степен към степен, получава физически и етерни органи, които може да използва. Помислете само - колкото и странно да звучи и налудничаво, както може би ще го намерят нашите съвременници - въпреки това вярно е, че ако Азът на Бюхнер, на Молешот[[16]](#endnote-16) и на други материалисти около годините 1850-60 нямаха подходящи физическа и етерни мозъци, тяхното мислене не би могло да бъде така материалистично, колкото е било. Тогава може би достойният Бюхнер е щял да бъде един добър средно-статистически проповедник. За да може той да достигне до мислите, изразени в неговата "Kraft und Stoff", необходимо бе не само неговото Аз да еволюира по този начин, но и да има съответно устройство във физическото и етерното му тяло. Ако търсим еволюцията на самия Аз, необходимо е да се огледаме в духовно-културния живот на периода. Ако искаме обаче да знаем как стана така, че тези хора от 19-тото столетие са имали физически мозък и етерно тяло, подходящи за материалистично мислене, трябва да кажем, че в 1835 г. се появява Халеевата комета. През 18-тото столетие имаше така нареченото Просвещение, което също е известна степен в развитието на Аза. През втората половина на 18-тото столетие средно-статистическото човешко същество имаше в своя мозък това духовно очертание което се нарича "Просвещение". Онова, което разгневяваше Гьоте беше, че се пускаха няколко идеи и хората обявяваха, че са доволни.

Кое създаде мозъка за този "Век на Просвещение"?

- Халеевата комета през 1759 г. създаде този мозък… Това бе едно от нейните главни въздействия.

Следователно всяко кометно тяло има определена задача. Човешкият духовен живот протича с някаква космическа закономерност, може да се каже, с буржоазна закономерност. Точно както човек извършва със земна буржоазна редовност определени дейности ден след ден, като обяд и вечеря, така и човешкият духовен живот протича с космическа редовност. В тази закономерност влизат и други събития - събития, които в обикновения, буржоазен живот също не приличат на ежедневието и чрез които се получава известен забележим напредък.

Така е например, когато в едно семейство се роди дете. Космическата закономерност, която се проявява в цялата човешка еволюция, се развива под въздействието на Луната, на лунното тяло. За разлика от тези събития, има неща, които винаги водят до една крачка напред и които са естествено разпределени в по-големи периоди от време - тези събития се случват под въздействието на кометите. Тук всички комети имат своите различни задачи и когато една комета изпълни целта си, тя се разпада. Така откриваме, че от определен момент нататък някои комети се появяват като две и след това се разпадат - те се разтапят, когато изпълнят задачите си. Регулярността, точността, всичко, което принадлежи към общия цикъл, е свързано с лунното влияние… Навлизането на елементарен импулс, винаги включващ нещо ново, е свързан с влиянието на кометите. Така че ние виждаме, че тези очевидно непостоянни скитници в небесата имат своето законно място и значение в цялата структура на нашата вселена.

Можете да си представите, че когато нещо ново, като продукт на космическото женско начало, нахлуе в еволюцията на човечеството, то може да предизвика вълнения, които са достатъчно очевидни, но хората предпочитат да не забелязват! Възможно е обаче да накарате хората да осъзнаят, че някои събития от земното съществуване са свързани със съществуването на комети. Както нещо ново, подарено от жената, може да влезе в ежедневието на семейството, така е и с кометите. Както когато се ражда ново малко дете, така е и когато чрез завръщането на комета се ражда нещо съвсем ново. Трябва обаче да помним, че при определени комети Азът винаги се изтласква все повече и повече във физическия свят и това е нещо, на което трябва да се противопоставим. Ако влиянието на Халеевата комета би продължило, една нова нейна поява може да доведе до голямо подобрение на Бюхеровата мисъл, а това би било ужасно нещастие. Всяко появяване на Халеевата комета следователно би трябвало да ни предупреждава, че тя може да е една злотворна гостенка, ако просто се отдадем на нейното влияние, ако не му се противопоставим. Касае се да се държим здраво към по-висши и по-значителни въздействия и влияния на космоса, отколкото тези на Халеевата комета.

Необходимо е обаче, човешките същества да считат тази комета като едно предзнаменование; те трябва да осъзнаят, че нещата вече не са каквито са били досега, когато в известен смисъл е било ползотворно за човечеството да се отдава на тези влияния. Това влияние повече не е плодоносно. Човешките същества вече трябва да се свържат с по-различни сили, за да балансират тези опасни влияния на Халеевата комета. Когато се казва, че „*Халеевата комета може да бъде едно предупреждение, че нейното влияние, когато работи, може само да накара хората да станат повърхностни и да въведе Аза все повече и повече във физическото поле - и точно в нашето съвремие на това трябва да се противодейства“*, това се казва не за да се съживи едно старо суеверие… Противодействието може да стане само чрез един духовен мироглед за света, такъв като този на Антропософията, който да замени еволюционната насока, предизвикана от Халеевата комета. Може да се каже, че за пореден път Господ размахва Своя жезъл там в небесата, за да каже на човешките същества чрез това предзнаменование: **Сега е време да запалите духовния живот!** От друга страна, не е ли чудесно, че съществуването на кометите обхваща дълбините на живота, включително животинския и растителен живот, който е свързан с човешкия живот? Онези, които внимателно разглеждат такива неща, ще наблюдават, че има нещо напълно различно в цъфтенето на цветята от онова, което обикновено е. Тези неща ги има, но лесно се пренебрегват, точно както хората толкова често пренебрегват духа и не желаят да видят духа.

И сега можем да попитаме: Има ли нещо в космоса, което да съответства на изкачването към духовен живот, за което току-що стана дума? Видяхме, че главата и крайниците и женското и мъжкото начало имат полярни контрасти в космоса. Има ли нещо в космоса, което да съответства на това издигане към духовното, на това напредване на човека отвъд себе си, от нисшия към по-висшия Аз?

Този въпрос ще си зададем утре във връзка с най-големите задачи на духовния живот в нашето време. Днес искам да дам предварителната информация, за да можем утре да разберем чрез по-голяма връзка важен въпрос на настоящото. Много от казаното днес е несъмнено далеч, но ние живеем в година на комета. Затова е добре да кажа нещо за мистериозната връзка на кометното съществуване с нашето земно съществуване. Започвайки с това, утре ще говорим за големия духовен смисъл на нашето време.

### 5. Повторната поява на Христос в етера

*Щутгарт, 6 март 1910 г*

Има известна връзка между миналото и бъдещето в еволюцията на човечеството и, когато човек разглежда тази връзка, тя хвърля много светлина върху въпроса, който бихме могли да изразим по този начин: Каква е нашата задача като човешки същества във всеки отделен период?

Когато се събрахме тук преди време, казахме различни неща за миналото в еволюцията на човечеството. Днес ще се каже нещо за връзката между миналото и близкото бъдеще в еволюцията на човечеството. В края на вчерашната лекция успяхме да посочим една важна индикация, която сякаш говори от небето, че човечеството се нуждае от духовен импулс - нещо като нов импулс на епохата. Можем да разберем как трябва да работи този нов импулс, само ако разгледаме последните хилядолетия преди основаването на християнството в определена връзка със след-Христовите хилядолетия, в които ние самите живеем.

Има закон, според който определени събития се повтарят в еволюцията на човечеството и ние говорихме за такива повторения в човешката еволюция в последните лекции в Щутгарт. Днес по-специално искам да отбележа, че когато такива периодични повторения се споменават от Духовната Наука, не трябва да вярваме, че те могат да бъдат конструирани интелектуално - човек може много да се заблуди, ако използва едно или друго от тези повторения на минали периоди като модел за конструиране на нови... Те в крайна сметка трябва да бъдат разгледани детайлно… Да, чрез духовното изследване те трябва да бъдат установени в детайли. Срещаме едно повторение, което всъщност прилича на друго - едно повторение, при което фундаментални събития, важни събития, които са действали преди основаването на християнството, се повтарят по определен начин след основаването на християнството…

Ако се наблюдават последните три хилядолетия преди основаването на християнството, се вижда, че тези три хилядолетия принадлежат към епоха в историята на еволюцията на човечеството, която е обозначена като така наречената Тъмна епоха - по-малката Тъмна епоха - КАЛИ ЮГА. Тази КАЛИ ЮГА започва през 3101 година преди основаването на християнството. Всичко, което в момента определяме като велики постижения на човечеството - това, което наричаме характерна черта на настоящата човешка култура - е свързано с тази Тъмна епоха. Преди тази Тъмна епоха, или КАЛИ ЮГА, цялото човешко мислене, всички сили на човешката душа все още бяха подредени по различен начин в определено отношение… До преди 3101 г. пр.н.е.[[17]](#endnote-17) все още съществуваше това, което може да се определи като последен остатък от старото ясновидство. В хода на човешката еволюция един след друг следват периодите: КРИТА ЮГА, ТРЕТА ЮГА, ДВАПАРА ЮГА и КАЛИ ЮГА. Днес ни интересува най-вече последната. С по-ранните периоди се връщаме към старата Атлантида…

В древни времена все още е имало останки от старото ясновидство, така че преди Тъмната епоха (КАЛИ ЮГА) човекът все още е имал непосредствено съзнание за съществуването на духовен свят, защото е можел да вижда в този духовен свят. Това съзнание за духовния свят постепенно се оттегли от човешкия поглед и можем да кажем, че започнаха да се култивират способностите и силите, които ограничават човешката преценка само до (и във) света на сетивата и които същевременно култивират човешкото самосъзнание. Всички тези сили започнаха по време на Кали Юга. През този период, докато човекът вече не беше в състояние да погледне в духовните светове, сред физическия сетивен свят все повече се развиваше онази стабилна точка, която ние наричаме знание за себе си - СЕБЕСЪЗНАНИЕ. Не мислете обаче, че това знание за самосъзнанието днес вече е култивирано до висока степен - то трябва допълнително да се култивира и самоусъвършенства … То обаче никога не би могло да влезе в човешкото съзнание, ако не беше тази Тъмна епоха. Следователно през 3000 години преди основаването на християнството, човекът започна постепенно да губи връзката си с духовния свят... Той вече нямаше тази връзка чрез прякото си наблюдение.

По време на последното ми посещение тук ние видяхме как в края на първото хилядолетие на КАЛИ ЮГА се случи един вид компенсация за изгубеното виждане към духовните светове. Това беше дадено на човека чрез факта, че беше избрана една конкретна индивидуалност, АВРААМ, притежаваща в специална степен тази организация на физическия мозък, чрез която беше възможно да се постигне съзнание за духовния свят без древните способности. В Духовната наука ние наричаме първата част на Кали Юга „периода на Авраам“ - този период, в който човек губи директния поглед към по-висшите духовни светове, но в който в него се събужда нещо като съзнание за Бога. Това постепенно прераства в неговия Аз, така че той все повече възприема този Бог като свързан с Аз-съзнанието - с човешкото Аз-съзнание… Бог се появява като Световното Аз в онази епоха - първото хилядолетие от Кали Юга - която можем да наречем „епохата на Авраам“.

Тази „епоха на Авраам“ беше последвана от „епохата на Мойсей“, в която Бог Яхве (Световното Аз) вече не се проявяваше като тайнствена направляваща сила в човешките съдби, а като бог само на един народ. Както знаем, това Божество се разкри в „епохата на Мойсей“ в горящия храст като Бог на елементите. Беше голям напредък, когато Световният Аз като Божество, беше преживян по такъв начин чрез ученията на Мойсей, че човек си каза: елементите на съществуването - това, което виждаме с физически очи, светкавици, гръмотевици и т.н. - са, в крайна сметка, еманации, дела на Световния Аз - на единичния Световен Аз (монотеизъм).

Трябва да разберем съвсем ясно до каква степен това беше един напредък. Когато се върнем назад отвъд „епохата на Авраам“ и отвъд КАЛИ ЮГА, откриваме, че чрез прякото си виждане в духовните светове, произтичащо от останките на старото ясновидство, човешките същества виждаха духовното. Те обаче виждаха това духовно във всички древни времена. Трябва да се върнем много назад, ако искаме да открием нещо различно. Човешките същества виждаха духовното по време на ДВАПАРА ЮГА, ТРЕТА ЮГА, КРИТА ЮГА. Те виждаха духовното по такъв начин, че то се проявява като множество същества. Знаете, разбира се, че когато се издигнем в духовните светове, ние откриваме там йерархиите на духовните същества... Те стоят, естествено, под духовно ръководство - едно единно духовно ръководство… В онези древни времена обаче съзнанието не е достигнало до това единно духовно ръководство. Човек е виждал отделни членове на йерархиите, виждал е множество божествени същества… Само посветените са били в състояние да ги възприемат като едно единство. Обаче Световното Аз, което човек най-напред възприе с физическия инструмент на мозъка, който бе напреднал специално в „епохата на Авраам“, вече застава пред човешкото същество... Човекът вече е възприемал това Световно Аз като проявяващо себе си в различните царства на природата, в различните елементи.

След това беше постигнат по-нататъшен напредък за последното хилядолетие преди основаването на християнството, в „епохата на Соломон“. Така можем да разграничим трите хилядолетия преди основаването на християнството по следния начин: - ние наричаме първото хилядолетие „епоха на Авраам“ по името на индивидуалността, която се появява в него и която засяга и второто. От началото на КАЛИ ЮГА до Авраам човешките същества подготвяха себе си за да могат да разпознаят Единния Бог зад видимостта на природата и тази възможност се появява с Авраам. В „епохата на Моисей“ Единият Бог става владетел на природните явления и се търси зад явленията на природата. Всичко това извънредно много се засилва в „ерата на Соломон“. През тази последна епоха ние сме доведени до онази точка на еволюцията, в която същото божествено същество, което се е считало за Яхве в епохата на Авраам и Моисей, приема човешка форма. При едно духовно-научно съзерцание на този въпрос, човек трябва стриктно да се придържа към факта, че в това отношение евангелията са прави: ние не можем да различим Христос от Яхве по друг начин, освен както отличим пряката светлина на Слънцето от онази слънчева светлина, която се отразява към нас от Луната. Какъв вид светлина имаме през лунна нощ? Това е истинска слънчева светлина обаче отразена към нас от Луната. Така ние може да имаме тази слънчева светлина, или пряко през деня, или отразена от Луната през лунни нощи. Това, което виждаме да се случва тук в пространството, ни се представя и във времето по начина, по който същото онова, което накрая се появи като Духовно Слънце в самия Христос, се прояви предварително като отразено - Яхве е отражението, което във времето предхожда Христос. Точно както лунната светлина е отразена слънчева светлина, така и Христос отразява Себе си за Авраам, Мойсей и Соломон… Винаги беше едно и също същество… След това Самият Той се яви като Христово Слънце с основаването на християнството. Така в епохите на Авраам, Моисей и Соломон имаме подготовката за това велико събитие.

Картина, която съдържа текст, диаграма, Шрифт, линия

Описанието е генерирано автоматично

По-късно, през времето след Христос, се извършва едно повторение на тези три епохи, каквито са били преди основаването на християнството, само че в обратен ред. Повторението се случва по такъв начин, че съществената характеристика на „епохата на Соломон“ се повтаря в първото хилядолетие след Христа и наистина духът на Соломон живее и се вплита в най-забележителните духове на първото християнско хилядолетие. По същество това беше мъдростта на Соломон, чрез която човекът се опитваше да разбере природата и същностния характер на Христовото събитие. Чрез това, което човек беше научил чрез мъдростта на Соломон, той се опитваше да разбере значението на Христовото събитие.

След това последва епохата, която може да се нарече възраждане на „епохата на Мойсей“. След Христос, „епохата на Соломон“ е последвана от „епохата на Мойсей“. През второто хилядолетие след Христа, духът на Моисей е този, който сега прониква в най-добрите човешки същества на това време. Наистина, ние намираме този дух на Моисей възроден в нова форма. В предхристиянските времена духът на Моисей отправяше погледа си навън към света, към външната физическа природа, за да намери Световния Аз, да намери Световния Бог като Яхве, като Световен Аз - да Го намери в гръм и светкавица… за да Го намери в това, което може да се влее отвън като велик закон на човешкото действие… Точно както Световното Аз се влива отвън към Моисей, точно както Световното Аз се разкрива (така да се каже) отвън, така ние откриваме, че във втората епоха след Христос, същото същество провъзгласява Себе Си вътрешно в човешката душа. Впечатлението, което беше за Мойсей едно **външно събитие** (както когато той се оттегли от своите хора, за да получи Десетте Божи Заповеди), се повтаря през второто хилядолетие след Христос, само че този път посредством едно величествено **вътрешно откровение**… Нещата не се повтарят по съвсем същия начин, а така, че онова, което се е появило последователно, по-късно се появява като един вид полярност. Следователно, ако Бог разкри Себе Си на Моисей от природните елементи, сега (във второто хилядолетие след Христа) Той разкри Себе Си от най-дълбоките основи на човешката душа…

Как тогава би могло това да се яви пред нас по по-възвишен начин в сравнение с това, когато чуваме как един забележителен човек с високи таланти проповядва по такъв начин, че за него казват „Той провъзгласява велики неща от дълбините на своята душа“? Човек може да си представи, че този проповедник е бил дълбоко проникнат от онова, което може да се нарече християнски мистицизъм. Тогава един на пръв поглед незначителен мирянин идва в местността, където той проповядвал, и отначало слушал проповедите му, обаче впоследствие се оказа, че, вместо мирянин, става инструктор на проповедника - по-точно, на Таулер. Макар че бе достигнал такова високо ниво, проповедникът Таулер преустанови своето проповядване, докато не се почувства проникнат от това, което живееше в миряните… в обикновения човек... и, след като бе разкрил себе си за това вдъхновение, Таулер отново се качи на амвона… И силното впечатление на неговата проповед ни се изяснява символично, когато ни се каза, че мнозина от неговите слушатели паднали на земята като мъртви. Това означава, че всичко по-низше в тях е било убито. Това е било откровение на Световното Аз, работещо така силно отвътре, както бе работило от елементите при Мойсей през втората предхристиянска епоха. Така виждаме епохата на Мойсей да оживява отново и то по такъв начин, че духът на Мойсей прониква и излъчва живот в целия дух на християнския мистицизъм - от Майстор Екхарт до по-късните християнски мистици. Духът на Мойсей наистина живееше в тези християнски мистици! Присъстваше по такъв начин, че живо влизаше в душите им.

Това беше втората епоха след Христос. В него целият характер на епохата на Моисей беше възкресен. През първото хилядолетие след Христа повторената „епоха на Соломон“ оформи концепцията за християнската мистерия, що се касае до онова, което знаем като йерархии например в християнския смисъл - оформи в подробности мъдростта за по-висшите светове. По същия начин повторената „епоха на Мойсей“ оформи специално онова, което се нарича немски мистицизъм - дълбокото мистично съзнание за Единния Бог, Който може да оживее отново в човешката душа… Който може да възкръсне в човешката душа… Тази „епоха на Мойсей“ остава ефективна във всички стремежи, родени в това време, да се изследва все по-точно Световния Аз, Единият Бог.

Съгласно хода на човешката еволюция обаче ще настъпи и едно подновяване на „епохата на Авраам“, започвайки с нашето време, през което бавно ще преминем в третото хилядолетие. Точно както „епохата на Авраам“ и „епохата на Соломон“ следват една след друга в предхристиянските времена, така те следват в обратен ред една след друга в християнската ера: епохата на Соломон, епохата на Мойсей и епохата на Авраам… Ние се придвижваме към тази „епоха на Авраам“ и тя трябва и ще ни донесе могъщи неща. Нека си припомним значението на „епохата на Авраам“. Тогава старото ясновидство изчезна, а на човека бе дадено съзнание за Бог, което е тясно свързано с човешките способности. Всичко, което човечеството може да придобие от това съзнание за Бог, което е свързано с човешкия мозък, постепенно е било изчерпано и на човешките същества им остава да придобият още само съвсем малко посредством тези човешки качества - наистина твърде малко. Напротив, ние вървим точно в обратната посока в новата ера на Авраам. Ние поемаме по пътя, който отново ще отведе човечеството далеч от чисто физическо-сетивното съзерцание, далеч от комбинирането на физически, сетивни знаци и белези… Вървим по пътя, който ще отведе човешките същества обратно в онези региони, в които са били някога преди епохата на Авраам… Ние вървим по пътя, който позволява на човешките същества да влязат в условията на естественото ясновидство, на естествените ясновидски сили. В епохата на КАЛИ ЮГА само посвещението можеше да доведе нагоре в духовните светове по правилния начин. Естествено, старото посвещение е водело до високи степени, до които човешките същества ще са в състояние да се изкачат само в едно далечно бъдеще... Но първите белези на едно подновено ясновидство, което ще се появи като естествено човешко качество, ще се проявят сравнително скоро, щом като преминем в повторния „век на Авраам“.

След като спечелим Аз-съзнанието за себе си, след като човешките същества се научат да знаят, че Азът е твърда централна точка във вътрешното същество, хората отново ще бъдат направлявани, за да могат отново да погледнат по-дълбоко в духовните светове. Това продължава да е свързано с онази епоха, в която Кали Юга завършва. Кали Юга е продължила 5000 години до 1899 г. сл. Хр. Да, 1899 г. наистина беше важна година за еволюцията на човечеството (това, разбира се, отново е приблизителна година, защото тези неща се случват постепенно). Точно както годината 3101 г. пр.н.е. може да бъде определена като годината, когато човечеството е поведено надолу от старото ясновидство към сетивното възприятие и интелектуална преценка, така и 1899 г. сл.н.е. е годината, когато човечеството получи нов внезапен тласък напред, за да може да се изкачи до първите наченки на бъдещото човешко ясновидство. На човечеството е отредено дори през този двадесети век, преди следващото хилядолетие (а за няколко човешки същества всъщност през първата половина на двадесети век) да развие първите елементи на едно ново ясновидство, което със сигурност ще се появи в човечеството, когато човешките същества докажат, че са способни да го разберат.

Трябва да изясним пред себе си, че могат да се случат две неща. Присъщо на фундаменталната природа на човешката душа е, че такива способности за ясновидство, като естествени способности (трябва да правим разлика между култивирано ясновидство и това, което ще се появи като естествено ясновидство), ще възникнат за малък брой човешки същества дори в първата половина на двадесети век и за все повече и повече човешки същества през следващите 2500 години, докато най-накрая ще има достатъчно голям брой хора, които ще го постигнат - новото, естественото ясновидство - само ако го желаят.

Има обаче две различни възможности за онова, което би могло да се случи. Едната е, че човешките същества ще имат способността за това ясновидство, но през следващите десетилетия материализмът ще възтържествува и човечеството ще потъне в материалистично блато. Ще се появят изолирани човешки същества, които ще кажат, че сякаш са видели нещо като втори човек вътре във физическия човек… И все пак, ако материалистическото съзнание стигне дотам да обяви, че Духовната Наука е глупост и да изкорени цялото съзнание на духовния свят, хората просто няма да разберат тези появяващи се първи способности. От самото човечество ще зависи дали това, което ще се случи тогава, ще се окаже благословия или проклятие, тъй като това, което наистина ще се случи, може да мине незабелязано.

Може да възникне друга ситуация, в която Духовната Наука няма да бъде потъпкана. Тогава човек ще разбере, че такива качества не само трябва да се култивират в тайни школи за посвещение, но и че трябва да бъдат пазени, когато се появят към средата на нашето столетие като деликатни фиданки на човешкия духовен живот в това или онова лице. Такъв човек ще си каже като че от пробудена душевна сила: „Виждам нещо като реалност, точно както е описано в антропософията като втори човек във физическия човек ". Ще се появят и други способности… например способност, която човешките същества ще забележат в себе си… Те ще извършат някакво дело и, когато погледнат нагоре от това действие, пред душите им ще застане нещо като картина от съновидение, от която те ще разберат и ще знаят: "Това има някаква връзка с моето действие". Въз основата на Духовната Наука, хората ще знаят "Ако такъв един образ следва от моето дело (който обаче е съществено-различен от това дело), той не може да има друго значение, освен да ми покаже кармичното въздействие на моето деяние, което ще се яви в бъдеще".

Няколко индивида ще достигнат до такова кармично разбиране в средата на нашия век, като следствие от това, че Кали Юга е изтекла и, от епоха на епоха, все нови способности ще се появяват в човешките същества. Ако обаче не се създаде разбиране, ако тази способност бъде потъпкана до смърт, така да се каже, и ако някой, който говори за тези способности, бива затварян като луд или обявяван за глупак, това ще се окаже пагубно за човечеството. Човешките същества ще се разложат в блатото на материализма. Всичко това ще зависи от това дали ще се събуди разбиране за Духовната Наука или материалистическото противотечение ще успее - дали Ариман ще успее да отблъсне това, което Духовната Наука прави с добра цел. Тогава със сигурност онези хора, които са затънали и се задушават в това материалистическо блато, могат да кажат подигравателно: „Да наистина, какви пророци бяха тия, които разправяха, че човешките същества щели да видят втори човек до физическия човек!“ Разбира се, нищо няма да се прояви, ако необходимите способности са били потъпкани до смърт. Ако обаче тези способности не станат очевидни в средата на двадесети век, това няма да е доказателство, че човешкото същество не е толкова надарено, а само ще докаже, че човешките същества са смачкали под краката си напъпилите млади издънки. Описаното днес го има и може да се развие, само ако човечеството пожелае.

Следователно ние стоим точно пред една такава еволюция. Ние, така да се каже, „се връщаме“ по пътя на еволюцията. С Авраам съзнанието за Бог беше въведено в мозъка; и когато навлизаме в новата (повторната) „епоха на Авраам“, това съзнание за Бог на свой ред ще бъде изведено от мозъка и през следващите 2500 години постепенно ще познаем такива човешки същества, които ще имат това, което възвишените тайни на посвещението дават като велики духовни учения за мистериите на Вселената. Точно както духът на Моисей е управлявал през епохата, достигнала до нашето време, така духът на Авраам сега започва да царува, така че, след като някога е въвел човечеството в едно съзнание за Бога в света на сетивата, той сега ще може отново да изведе човечеството от там. Вечен космически закон е, че всеки индивид трябва да извършва определено дело повече от веднъж... Той трябва, преди всичко, да извърши действието два пъти - така сякаш втория път прави противоположното на онова, което вече е извършил… Това, което Авраам свали за човечеството във физическото съзнание, той ще го пренесе отново за човечеството в духовния свят.

Така виждаме, че живеем във важни, съществени условия в тази епоха и разбираме, че разпространението на Духовната наука днес не е нещо, което човек прави по желание, а нещо, изисквано от нашето време. Да се ​​подготви човечеството за велики моменти в еволюцията, е една от задачите на духовното изследване. Духовната наука съществува, за да могат човешките същества да разберат онова, което виждат. Който е верен на епохата, в която живее, не може да не мисли, че знанието за духа трябва да дойде в света, за да не позволи това, което ще дойде в бъдеще, да остане незабелязано от човечеството.

Тези неща са свързани с други. В някои други аспекти всичко се възобновява чрез такива подобни повторения. Приближаваме едно време, когато все повече от това, което е съществувало в предхристиянските векове, ще бъде обновено за човечеството, но всичко ще бъде потопено в това, което човечеството е успяло да спечели чрез великото Христово събитие. Видяхме, че сега човечеството в християнската си същност е преживяло отново великия момент, който Мойсей е преживял чрез своите впечатления от горящия храст и светкавичния огън на Синай. Сега онези, от типа на Таулер и Екхарт, ясно съзнават, че когато в тях се появи това, което Моисей нарече Яхве, това е Христос. Но то вече не е **отразеното** Христово същество, а **самият** Христос, който се издига от дълбините на сърцето. Това, което беше преживяно от Мойсей, всъщност беше преживяно отново от християнските мистици, но в християнизирана форма - във форма, променена чрез импулса на Христос. Това, което е било преживяно в предхристиянската епоха на Авраам, ще бъде преживяно в напълно променена, нова форма. Какво ще бъде то? Всички неща и събития, които се появяват нормално в човешката еволюция, сякаш хвърлят светлина напред. (Не искам да повтарям тривиалността, която често се изрича, че събитията „хвърлят своите сенки“, а че те хвърлят своите светлини.) Така, в известен аспект, нещо свързано със събитията на бъдещето, се отпраща напред в светлина чрез онова, което ние наричаме превръщането на Савел в Павел - събитието по пътя за Дамаск.

Нека си изясним какво трябваше да означава това събитие за Павел. Преди да се случи това събитие, Павел беше запознат с всичко, което беше присъщо на старата еврейска езотерична доктрина. Какво знаеше Павел? Чрез своята древна еврейска езотерична доктрина той знаеше, че някой ден една индивидуалност ще слезе на земята и ще представлява за човечеството онзи, който ще победи смъртта… Павел знаеше, че тази индивидуалност ще се появи веднъж и в плът… И чрез Своя живот Тя ще покаже, че духът живее отвъд смъртта по такъв начин, че смъртта няма да означава нищо друго освен едно друго физическо събитие за тази индивидуалност, в рамките на Неговото въплъщение на земята. Павел знаеше това. Той също знаеше от своята древна еврейска езотерична доктрина, че когато Христос - Месията, който трябва да дойде - слезе на земята и присъства в плът и когато Той възкръсне от мъртвите и спечели победа над смъртта, тогава духовната сфера на земята ще бъде трансформирана - ясновидството ще претърпи трансформация. Докато преди един ясновидец не можеше да види Христовото Същество в духовната атмосфера на земята, а само когато погледнеше нагоре към Слънчевия Дух, Павел знаеше, че чрез Христовия Импулс трябва да се появи такава трансформация в земното съществуване, че след победата над смъртта Христос ще бъде намерен за ясновидското съзнание в земната сфера. Следователно, когато човешкото същество стане ясновиждащо, то трябва да види Христос в земната сфера като действителен активен Земен Дух. Това, в което Павел не можа да се убеди, докато все още беше Савел, бе, че Този, Който е живял в Палестина, Който е умрял на кръста и за Когото Неговите ученици казаха, че е възкръснал от мъртвите, наистина беше Този, за Когото беше говорила древната еврейска езотерична доктрина. Многозначителното нещо бе, че Павел не бе убеден от онова, което се разказва в Евангелията, а само чрез онова, което той видя физически… Той започна да има убеждението, че Христос е предсказаният Месия, едва когато тази насочена напред светлина се прояви в него, когато той стана ясновиждащ като че ли чрез благодат и откри Христос в земната сфера. „Значи той вече е бил тук; той вече е възкръснал от мъртвите“, трябва да си е казал той. След като самият Павел ясновидски видя Христос в духовната сфера на земята, той позна: сега Той е тук. От този момент нататък той се почувства напълно убеден относно Христос Исус. Основното събитие следователно беше, че чрез събитието по пътя за Дамаск той откри Христос Исус ясновидски в земната сфера. Ако Павел не беше успял да чуе разказите в Палестина за делата на Христос Исус, ако не беше успял да има личното преживяване да чуе Евангелията, но беше живял малко по-късно, можеше да се случи така, че той просто би преживял по-късно, през едно друго време, това Христово събитие по пътя за Дамаск. И тогава щеше да стигне до същото убеждение, защото това събитие му разкри факта, че Христос е там! Този, който разкрива Себе си в земната сфера, е същият, за когото говори древно-еврейската езотерична доктрина!

Това Христово събитие не е ограничено в един момент от времето. В случая с Павел, то просто дойде скоро, за да може християнството да продължи своя курс чрез Павел. Обаче през времето, когато завършва Кали Юга и до 1899 г., развитието на човечеството не е било такова, че човек да може, без допълнително обожание и без никакво усилие, да преживее събитие като това на Павел… човешките способности не са били узрели до такава степен... То можеше да бъде преживяно по благодат… и други също са преживели подобни събития по благодат... Сега обаче живеем в ерата, в която ще се случи тази могъща революционна промяна, в която ще се развият първите семена на естественото ясновидство. Ние навлизаме в „ерата на Авраам“… нас ни водят в духовния свят… Чрез това се дава възможност определен брой човешки същества, а след това и още все повече и повече, ще преживеят през следващите 2500 години едно повторение на събитието от Дамаск. Величието и силата на следващата епоха ще се състои в това, че за много хора събитието от Дамаск ще оживее… че чрез тези способности, за които току-що говорих, Христос ще стане забележим в духовната сфера на земята… Той ще се излъчва в тези способности... Когато човешките същества станат способни да виждат етерното тяло, те ще се научат да виждат етерното тяло на Христос Исус, точно както Павел го видя.

Това е, което започва като характеристика на една нова епоха и ще се прояви между 1930 и 1940 до 1945 г. в първите предшественици сред човешките същества, които имат тези способности. Ако човешките същества са внимателни, те ще преживеят това събитие в Дамаск чрез пряко духовно наблюдение… а чрез него и една яснота - истината за Христовото събитие.

Ще се получи поразителен паралел от събития, тъй като през следващите две десетилетия хората постепенно ще отпаднат от буквата на Евангелията и вече няма да ги разбират. Виждаме дори днес как тривиални учени „доказват“ на хората навсякъде, че евангелията не са исторически документи и че изобщо не може да се говори за исторически Христос. Историческите документи ще загубят стойността си за човечеството; броят на онези, които се отричат ​​от Христос Исус, ще става все по-голям. Късогледи са онези човешки същества, които все още ще вярват, че човек може да запази християнството само чрез историята и само посредством разкази. Тези, чиито намерения са честни относно Християнството, не са онези, които отхвърлят разбирането на духовното доказателство за Христос Исус. Духовното доказателство за Христос Исус ще бъде предоставено чрез подхранване на способностите на човешките същества, чрез факта, че те ще виждат истински съществуващия Христос в Неговото етерно тяло. В края на краищата, колкото и да се наричат ​​добри християни, тези хора, които искат да разчитат само на документи, всъщност унищожават християнството… колкото и да вдигат шум и вик и колко силно да прокламират това, което знаят за християнството чрез документите, те всъщност унищожават християнството... Те го унищожават, защото отхвърлят духовното учение, според което Христос в нашия век ще стане истина за хората чрез виждане.

Когато нашата ера започна, човешките същества в течение на три хилядолетия се спускаха в Тъмния Век и вече зависеха само от своите външни способности. По това време Христос можеше да разкрие Себе Си за онези човешки способности (необходими именно тогава за човешката еволюция), не по друг начин, освен чрез физическо въплъщение. По това време физическите способности бяха достигнали върха на своето развитие и Христос трябваше да се появи във физическо тяло. Човечеството обаче не би напреднало нито една стъпка, ако не можеше да стане способно да намери реалността на Христос във висшите светове чрез висши способности. Точно както Христос трябваше да бъде намерен с чисто физически способности по онова време, така и човешките същества с новоразвитите способности ще намерят Христос в този свят, в който се виждат само етерни тела, тъй като няма второ физическо въплъщение на Христос… Само веднъж Той се появи в плът, тъй като само веднъж човешките способности зависеха от наличието на Христос във физическо тяло. Сега обаче, с по-високите способности, човешките същества ще могат да възприемат много по-реалното етерно тяло на Христос.

Това е, което можем да наречем великото събитие, което ни предстои – повторното появяване на Христос Исус – случващо се постепенно, отначало само за малцина, а след това за все повече и повече човешки същества. Това е събитие, което има значение не само за онези човешки същества, които тогава все още ще бъдат въплътени в плът. Редица човешки същества, които са въплътени днес, ще бъдат все още въплътени по времето, когато се случи това Христово събитие… Те ще го преживеят така, както е описано… А други ще са минали през портала на смъртта. Точно както веднъж научихме тук, че събитието на Голгота не е само събитие за физическия свят, но пренася ефекта си във всички духовни светове - точно както слизането на Христос в подземния свят е реален факт - така Христовото Събитие, което ще се представи през нашето столетие, ще има своето въздействие и в света между смъртта и новото раждане, макар и в по-различна форма от тази, която човек ще намери тук на земята. Едно нещо обаче ще е необходимо. Тези способности, чрез които човек ще може да възприеме Христовото събитие между смъртта и новото раждане, не могат да бъдат придобити между смъртта и новото раждане; те трябва да бъдат придобити тук на физическия план и трябва да бъдат пренесени от човека в живота между смъртта и новото раждане.

Има способности, които трябва да бъдат придобити на земята, тъй като ние не случайно сме поставени тук на физическата земя. Всеки, който вярва, че сме били поставени на физическата земя без причина, е на погрешен път. Тук трябва да придобием способности, които не можем да придобием в никой друг свят. Способностите за разбиране на Христовото събитие за което говорихме, както и за разбиране на следващите събития, трябва да бъдат придобити тук на земята. Тези човешки същества, които (чрез ученията на Духовната наука) придобият тези способности сега, тук на тази земя, ще пренесат тези способности през портала на смъртта. Човек придобива тези способности, както и възможността да възприема Христовото събитие и в духовния свят между смъртта и новото раждане, не само чрез посвещение, но и чрез приемане с разбиране на ученията на Духовната Наука. Всеки, който има глухи уши обаче, трябва да изчака до следващо въплъщение, за да придобие способностите, които трябва да придобие тук, за да може да преживее Христовото събитие там, в духовния свят. Следователно никой не трябва да храни вярата, че откровението на Христовото събитие, което може да бъде разбрано само чрез цялото духовно-научно учение, няма да донесе плод за него, ако той вече е преминал през портала на смъртта по времето, когато то се провежда. То ще донесе плод и за него.

Така виждаме, че духовното изследване е една подготовка за новото Христово събитие. Онези обаче, които възприемат същността на учението на духа като съдържание на целия си душевен живот - като жизнен живот - наистина ще израснат нагоре до едно духовно разбиране на тази материя. След това те трябва да изяснят пред себе си, че трябва да се научат чрез Духовната Наука да разбират напълно нашата нова пробуждаща се епоха. Трябва да се научим да разбираме, че в бъдеще не трябва да търсим най-важните събития във физическия план, а извън него, точно както ще трябва да търсим Христос при Неговото завръщане като етерна форма в духовния свят.

Казаното сега ще бъде многократно говорено през идващите десетилетия. Ще има обаче човешки същества, които криво ще разберат това и те ще казват "Христос ще дойде отново!" и тъй като те ще внесат в тази идея вярването, че това ще е физическо връщане, така ще доставят храна на всички онези, които ще се появяват като фалшиви месии. Ще има много такива хора в средата на двадесети век, които ще използват материалистическите вярвания на човешките същества и ще използват материалистическото мислене и чувства на хората, за да се представят за Христос. Винаги е имало фалшиви месии. Имаше например епоха преди кръстоносните походи, когато в южна Франция се появи фалшив месия, в когото неговите последователи видяха нещо като Христос, въплътен във физическо тяло. Преди това, фалшив месия се появи в Испания и намери много последователи. В Северна Африка един, който се представи като Христос, създаде голяма сензация. През седемнадесети век един човек се появява като Христос в Смирна и печели огромно количество последователи. Наричаха го Шабатай Тзеви. Хора от Полша, Унгария, Австрия, Испания, Германия, Франция - от цяла Европа и от голяма част от Африка и Азия - организираха поклонения, за да го видят.

В миналите векове това не е било толкова страшно, защото все още не е било отправено изискването към човечеството да различава истинското от фалшивото. Едва сега сме стигнали до епохата, когато може да бъде катастрофално, ако човешките същества не успеят да преминат духовния тест. Ще го преминат онези, които знаят, че човешките способности преминават през по-нататъшна еволюция; че тези способности за виждане на Христос във физическото са били ограничени до това да Го виждаме по този начин само до времето на основаването на християнството, но че човечеството няма да напредне, ако не намери отново Христос в нашия век в по-висша форма. Тези, които се стремят към Духовната наука, ще трябва да се докажат като такива, които могат да различат фалшивите месии от единствения Месия, Който ще се появи не в плът, а като духовно същество за новосъбудените способности.

Ще дойде време, когато човешките същества отново ще погледнат в духовния свят и ще видят там земята, от която текат онези потоци, които дават истинска духовна храна на всичко, което се случва във физическия свят. Наистина винаги сме виждали, че е възможно за човешките същества със старо ясновидство да надникват в духовния свят. Ориенталските писания съдържат в своите традиции нещо като описание на древна духовна страна, която човешките същества някога бяха способни да виждат и от която те можеха да почерпят всичко, което можеше да потече във физическия свят от свръхсетивното. Много описания на тази земя, до която хората някога са успели да достигнат и която изглежда се е оттеглила, са пълни с меланхолия. Тази земя наистина някога е била достъпна за хората и сега ще бъде отново достъпна за тях, тъй като Кали Юга, Тъмния Век е отминал.

Посвещението обаче винаги бе водило в тази мистериозна земя, за която се говори като за страна, която сякаш е изчезнала от сферата на човешкия опит. Тя се оттегли по време на Кали Юга, но за тези, които са получили посвещение, винаги е имало възможност да насочат стъпките си към нея. Разказите за тази древна страна са трогателни. Това е същата земя, към която посветените отново и отново отиват, за да извлекат от нея новите потоци и импулси за всичко, което ще се дава на човечеството от век на век. Отново и отново онези, които са в тази връзка с духовния свят, навлизат в тази мистериозна земя, наречена Шамбала. Това е първичният извор, до който някога е достигало ясновидското зрение, но което се е оттеглило по време на Кали Юга. За нея се говори така, както би се говорило за древната „приказна страна на феите, която ще се върне в царството на човешките същества“... Ще има отново Шамбала, след като Кали Юга измине. Чрез нормалните човешки способности човечеството отново ще прерасне в земята на Шамбала, от която посветените носят сила и мъдрост за своята мисия. Има Шамбала; имаше Шамбала; и Шамбала ще бъде отново за човечеството. Сред първите видения, които човешките същества ще имат, когато Шамбала се покаже отново, ще бъде Христос в Неговата етерна форма. Човечеството няма друг водач освен Христос, който да го отведе в земята, която ориенталските писания обявяват за изчезнала. Христос ще доведе човечеството до Шамбала.

Именно това трябва да впишем в душите си. Това може да се случи за човечеството, ако тълкуваме в правилния смисъл поличбата на Халеевата комета, която споменахме вчера. Ако човечеството разбере, че не трябва да потъва по-дълбоко в материята, че трябва да обърне курса си, че трябва да започне духовен живот, тогава ще се появи (първо само за няколко, а след това, през следващите 2500 години, за все повече и повече човешки същества) изтъканата от светлина, блестящата от светлина Шамбала, изобилстваща от безкрайна пълнота на живот и изпълваща сърцата ни с мъдрост. За тези, които искат да разберат и за тези, които имат уши да чуят и очи да видят, това трябва да се опише като събитието, което означава най-голямата повратна точка в еволюцията на човечеството в зората на „епохата на Авраам“ след основаването на християнството. Това ще бъде събитието, чрез което човешките същества ще разберат в по-висока степен импулса на Христос. Защото странното ще бъде, че чрез това мъдростта няма да претърпи загуба. Колкото повече видения спечелят човешките същества за себе си, толкова по-велик ще им се яви Христос, толкова по-могъщ ще се появи! Когато веднъж човешките същества успеят да потопят погледа си в Шамбала, едва тогава ще могат да разберат някои неща, които наистина се съдържат в Евангелията. За да разпознаят това, което е дадено в евангелията, ще им трябва нещо като събитие в Дамаск. Така във времето, когато хората ще бъдат най-невярващи по отношение на документите, новата изповед на вярата в Христос Исус ще възникне чрез израстването ни в сферата, в която ще Го срещнем, чрез израстването ни в тайнствената земя Шамбала.

### 6. Проповедта на планината

*Мюнхен, 15 март 1910 г*

Завчера говорихме как в този момент човечеството е изправено пред трудни събития. Ще можем да разберем по-добре защо това е така, ако разгледаме нашето време ретроспективно с оглед на цялата човешка еволюция и по този начин се приведем в крак с много знайни и незнайни неща. Знаете, че едно от най-значимите изявления, изказани с наближаването на Христовото събитие, беше: „Променете разположението на душите си, защото небесното царство е близо“. Това са думи с най-дълбок смисъл, защото показват, че в цялото душевно развитие на човека точно тогава се е случило нещо най-значимо. Когато тези думи бяха изречени, бяха изминали повече от 3000 години от началото на това, което наричаме Кали Юга или Тъмната епоха. Какво е значението на тази епоха? Това беше ерата, в която за човека беше нормално той да зависи единствено от това, което беше достъпно за външните му сетива, а също и от разбирането, което беше свързано с инструмента на мозъка… Това беше всичко, което човек можеше да преживее, знае и разбере в тъмния период на Кали Юга.

Тази Тъмна епоха е предшествана от епоха, в която човекът не е зависим само от своите външни сетива и интелект, но той все още бе запазил спомен (малко или много), за древното съновидно състояние, в което е можел да почувства връзката си с духовния свят. Искаме да създадем картина на тези древни човешки времена. Човекът не само можеше да види минералното, растителното и животинското царство, (а и себе си) във физическото човешко царство, но също така той, в състоянието си между будност и сън, можеше да види божествения свят. Той виждаше себе си като най-ниския член на най-ниското царство в йерархичния ред, над който са ангелите, архангелите и т.н. Той знаеше това от собствен опит, така че би било абсурдно за него да отрича съществуването на този духовен свят, точно както днес би било абсурдно да се отрича съществуването на минералното, растителното и животинското царство. Той не само притежаваше знание за това, което струеше към него като мъдрост от духовните сфери, но имаше способността да бъде напълно проникнат от силите на тази област. В тези състояния той беше в един екстаз - чувството му за Аз беше потопено, но духовният свят с неговите форми наистина се е вливал в него. По този начин той не само имаше знание и опит за духовния свят, но можеше, ако беше болен, например, да получи изцеление и освежаване чрез този екстаз.

Източната мъдрост е нарекла тези епохи (в които човек все още е имал пряка връзка с духовния свят) с имената Крита Юга, Трета Юга и Двапара Юга. През последната от тях обаче директния поглед към духовния свят вече не е бил възможен, а само едно спомняне, подобно на това, как един стар човек може да си спомня младостта. Тогава вратите към духовния свят са се затворили. Човекът вече не е можел да посещава духовния свят в нормалното си състояние на съзнание и настъпи моментът, когато само въз основа на дълга и строга подготовка в мистерийните школи той можеше да се обърне отново към духовния свят.

По време на Кали Юга обаче понякога нещо от духовните сфери все пак проникваше във физическия свят… По правило то не идвало от добрите сили, а обикновено е имало демоничен характер. Всички странни болести, описани в евангелията, в които хората са описани като обладани, се дължат на демонични сили. В тях трябва да разпознаваме влиянието на духовни същества. Тази Кали Юга започва около 3000 г. пр. н.е. и се характеризира с факта, че вратите към духовния свят постепенно напълно се затварят за нормалното съзнание на човека, така че човек трябва да черпи всичките си знания от света на сетивата. Ако този процес беше продължил без прекъсване, всяка възможна връзка с духовния свят щеше да бъде загубена за човека. До времето на Кали Юга, човек си спомняше някои неща, които са били запазени чрез традицията, но сега дори тези връзки постепенно са избледнели. Дори учителят, пазител на традицията, не можеше да му говори директно за духовните светове, защото възприемчивостта вече не съществуваше. Знанието на човечеството постепенно се разширяваше, но само в границите на физическия свят. Ако това развитие беше продължило, човек никога повече не би могъл да намери връзка с духовния свят, колкото и да се опитва… И тази връзка щеше завинаги да бъде изгубена, ако от друга страна не се беше случило нещо специално - въплъщението във физическия план на онова божествено същество, към което се отнасяме като Христос.

Преди човекът е успявал да се издигне до духовните същества, но сега самите те трябваше да се доближат до него, т.е. да слязат напълно в неговото царство, чрез което той можеше да ги разпознае със същността на своето Аз. Този момент беше предсказан от пророците от древни времена. Беше казано, че човекът ще може да намери връзката си с Бог със и във собствения си Аз. Когато дойде това време обаче, трябваше силно да се обърне внимание на човека, че обещаният момент наистина е настъпил. Този, който направи това най-категорично, беше Йоан Кръстител. Той обяви, че времената са се променили, като каза, че „царството небесно е близо“. По-късно това беше указано по подобен начин от Христос Исус, но най-значимият знак беше даден предварително чрез многото кръщения, извършени от Йоан в Йордан и чрез самото учение.

Все пак само с тези средства промяната не би била възможна… Трябвало е да има редица човешки същества с много по-голям опит в духовния свят, чрез който в тях да започне да живее убеждението, че едно божествено същество ще се разкрие пред света. Това се постига чрез потапянето им във вода. Когато човек е на път да се удави, връзката на етерното тяло с физическото тяло се разхлабва - етерното тяло дори се оттегля частично - и тогава той може да усети знак за новия импулс в световната еволюция. От това произтича силното увещание: „Променете разположението на душата си, защото царството небесно приближава. Дошло върху вас разположението на душата, чрез което ще влезете в отношение със слезлия Христос. Времената се изпълниха.”

Самият Христос Исус изрази изпълнението на времената в най-проницателните учения в „Проповедта на планината“, както я наричат. Това в никакъв случай не беше проповед за широките маси... Евангелието гласи: „Когато Христос видя множеството хора, Той се оттегли от тях и се разкри на учениците Си“. На тях Той разкри, че човекът в древни времена е можел да се изпълни с Бог по време на екстаз… Докато е бил извън своето Аз, той бил блажен и имал пряка опитност с духовния свят, от който е можел да почерпи духовни и даряващи здраве сили. Сега обаче - така каза Христос Исус на Своите ученици - човек може да се изпълни с Бог, като се проникне с Бог и Христовия Импулс и съедини себе си, като един Аз, с този импулс. В миналото можеше да се издигне до духовния свят само този, който беше изпълнен с потоци от духовния свят… Само такъв човек, богат духом, може да се нарече блажен... Такъв човек беше ясновидец в стария смисъл и беше рядка личност… Повечето хора бяха станали просяци в духа. Сега обаче онези, които търсеха небесното царство, можеха да го намерят чрез собствения си Аз.

Това, което се случва в такава значима за човечеството епоха, винаги засяга всички хора. Ако само една част от човешкото същество бъде докосната, всички останали реагират. Всички членове на човешкото същество - физическото и етерното тяло, чувстващите, разумните и съзнателните души, Аз-ът и дори висшите членове на душата - получават нов живот чрез близостта на небесното царство. Тези учения са в пълно съответствие с великите учения на първичната мъдрост.

В по-ранни времена, за да влезе в духовния свят, етерното тяло трябваше да бъде леко отделено от физическото тяло, което съответно беше образувано по специален начин. Ето защо, когато говореше за **физическото тяло**, Христос Исус каза: „Блажени са просяците, бедните духом, защото, ако развият своите управлявани от Аз-а външни тела по правилния начин, те ще намерят небесното царство.” За **етерното тяло** Той каза: „Някога хората са могли да бъдат лекувани от болести на тялото и душата, като се издигаха в духовния свят в състояние на екстаз. Сега тези, които страдат и са изпълнени с Божия дух, могат да бъдат изцелени и утешени, но те могат да намерят източника, утехата, вътре в себе си.” За **астралното тяло** Той казва: „В предишните времена онези, чиито астрални тела са били нападнати от диви и буреносни страсти и импулси, са можели да бъдат усмирени само когато самообладание, спокойствие и пречистване струеше към тях от божествено-духовни същества.” Сега, обаче, човешките същества трябва да намерят силата вътре в собствения си Аз, приел влиянието на Христос, за да пречистят своите астрални тела. Мястото, където астралното тяло може да бъде пречистено, сега вече е земята. Така новото влияние в астралното тяло трябваше да бъде представено чрез думите: „Благословени и изпълнени с Бог в своите астрални тела са тези, които подхранват спокойствие и самообладание вътре в себе си;  удобства и благополучие на земята ще бъдат тяхната награда“.

Четвъртото Блаженство се отнася до **сетивната душа**[[18]](#endnote-18). Този, който напълно се пречисти в своята сетивна душа и се подложи на по-високо развитие, ще получи в своя Аз един намек за Христос. Той ще забележи в сърцето си жажда за правда; ще бъде изпълнен с божественост и проникнат от благочестие, а неговата воля (съдържанието на неговия Аз) ще стане достатъчна сама за себе си. Следващият член е **разсъдъчната** **душа** (или чувстващадуша). В сетивната душа Аз-ът дреме тъпо; събужда се само в разсъдъчната душа. Докато с нашия Аз все още спим в сетивната душа, ние не можем да намерим у другия човек онова, което го прави истинско човешко същество - неговия Аз. Преди човек да е успял да развие Аз в себе си, той трябва да позволи на своята сетивна душа да израсте във висшите светове, за да може там да възприеме нещо. Когато обаче се е развил в своята разсъдъчна душа, той може да възприеме другия човек до него. Що се отнася до всички тези споменати членове, трябва да имаме предвид онова, което им е дадено в по-ранните сфери. Само разсъдъчната душа може да изпълни себе си с онова, което протича от човек към човек.

В Петото Блаженство структурата на изречението ще трябва да приеме специална форма. Подлогът и сказуемото (субектът и глаголът) трябва да бъдат еднакви (идентични), тъй като се отнася до това, което Азът развива в себе си. Петото Блаженство казва: „Който развие състрадание и милост, ще намери състрадание в другите.” Това е тест на кръста - индикация, че тук имаме работа с окултен документ. Христос е обещал всичко, хармонизирал е всичко по отношение на отделните устройства (отделните членове) на човешката природа.

Следващото изречение от Блаженствата се отнася до **съзнаващата душа**. Чрез нея Азът възниква като чист Аз и става способен да приеме Бога в себе си. Следователно, ако човек може да се издигне до такава степен, ще може да усети вътре в себе си онази капка от божественото - своят Аз… Чрез пречистената си съзнаваща душа той може да види Бог. Следователно това шесто изречение от Блаженствата трябва да се отнася до виждането на Бог. Външният физически израз на Аз-а и на съзнаващата душа е физическата кръв и мястото, където тя се проявява най-вече, е в човешкото сърце като израз на пречистения Аз. Затова Христос каза: „Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бог.” Така ни се показва как в най-интимния смисъл сърцето е израз на Аз-а, божественото в човека.

Сега нека преминем към онова, което е по-висше от съзнаващата душа - до Манас, Будхи и Атман. Съвременният човек може да култивира трите устройства на душата, но едва в далечното бъдеще той ще може да развие трите по-висши устройства - Дух-себе, Дух-живот и Човек-дух. Те все още не могат да живеят сами по себе си в човека, а, за да се случи това, той трябва да гледа към по-висши същества. Неговият Дух-себе все още не е в него; той ще се влее в него едва по-късно. Човекът все още не е достатъчно еволюирал, за да приеме напълно Духът-себе... В това отношение той стои в началото на своето развитие и е като съд, който постепенно трябва да го приеме. Това е посочено в седмото изречение на Блаженствата. Първоначално Духът-себе (духовното Аз) може само да се вплете в човека и да го изпълни със своята топлина. Само чрез подвига на Христос той (Духът-себе) е спуснат на земята като сила на любовта и хармонията. Затова Христос казва: „Блажени са тези, които привличат духовното аз (Духът-себе - първият духовен член) надолу в себе си, защото те ще станат Божии деца. Това насочва човека нагоре към по-висши светове.

По-нататък се споменава какво ще се случи в бъдещето, но то във все по-висока степен ще среща противодействието на настоящото време и ще бъде яростно отхвърляно. Това е посочено в осмото изречение на Блаженствата, „Изпълнени с Бог или благословени са онези, които са преследвани заради правдата, защото те ще бъдат изпълнени в себе си с небесното царство, с Жизнения дух или Будхи.“ Във връзка с това намираме препратки към специалната мисия на самия Христос в изречението, което гласи: „Близките ученици на Христос могат да се считат блажени, ако трябва да претърпят преследване заради Него“. Това е лек намек за духовния човек (Човекът-дух) или Атман, който ще ни бъде предаден в далечното бъдеще.

Следователно в Проповедта на планината е провъзгласено великото послание, че небесното царство е близо. В хода на тези събития мистерията на човешката еволюция бе изпълнена в Палестина. Човек бе достигнал до известна степен на зрялост във всички членове на своето същество, така че той беше способен с пречистените си физически сили да приеме Христовия импулс директно в себе си. Така се случи, че Богочовекът Христос, се сля с човешкото същество Исус от Назарет и те проникваха земята в продължение на три години с обединените си сили. Това трябваше да се случи, за да не загуби човек напълно връзката си с духовния свят по време на Кали Юга.

Тъмната епоха на Кали Юга обаче продължи до 1899 г. Това е особено важна година в човешката еволюция, тъй като бележи края на 5000-годишния период на Кали Юга и началото на нов етап в еволюцията на човечеството. В допълнение към старите способности, присъстващи по време на Кали Юга, човекът сега ще развие нови духовни способности. Така се доближаваме до период, в който ще се събудят нови природни способности и възможности за вглеждане в божествено-духовните светове. Преди да е изтекла първата половина на двадесети век, някои хора с пълно Аз-съзнание ще преживеят проникването на божествено-духовния свят във физическия сетивен свят по същия начин, както направи Савел по време на трансформацията си в Павел пред Дамаск. След това то ще стане нормално състояние за известно число хора.

Христос няма да се въплъти отново във физическо тяло, както направи някога в тялото на Исус… вече нищо такова няма да се случва… Тогава то беше необходимо поради дълбоките закони на космическо-земната еволюция - иначе хората не биха могли да Го разпознаят. Сега обаче човешките същества са се развили повече и са станали способни да проникнат в етерното зрение чрез своите душевни сили. Така Христос ще стане видим за хората в етерно, а не във физическо тяло. От средата на двадесети век нататък и през следващите 2500 години това ще се случва все по-често. Дотогава достатъчно хора ще са преживели събитието в Дамаск, така че то ще бъде прието като обичайно явление на земята.

Ние се занимаваме с Духовната Наука, така че тези новопоявили се едва забележими (в началото) способности, да не бъдат пренебрегнати и загубени за човечеството… и благословените с тази нова сила на зрението да не бъдат считани за мечтатели и глупаци, а вместо това да имат подкрепата и разбирането на една малка група хора, които в общата си цел могат да предотвратят тези деликатни душевни семена и душевни качества да бъдат грубо стъпкани до смърт поради липса на човешко разбиране. Духовната Наука наистина ще подготви възможността за постигане на това развитие. Наскоро обясних, че тези нови качества ни дават представа за земята на Шамбала, чрез която можем да се научим да познаваме значението и истинската природа на Христос, чието второ идване показва едно съзряване на човешкото познание.

Най-общо казано, епохите на историята се повтарят, ала винаги по нов начин. В духовната наука началото на Кали Юга се разглежда като затваряне на порталите на духовния свят. След като бе преминало първото хилядолетие на Кали Юга, се появи първата компенсация за тази загуба: в индивидуалността на Авраам, след неговото посвещение от Мелхиседек, стана възможно човешкото същество да разпознае Бог във външния свят чрез истинско прозрение и правилна преценка на разстилащия се наоколо външен свят като някакъв килим пред неговите сетива. С Авраам виждаме първото изгряване на познанието за това какво е един Аз-Бог, един Бог, свързан с Аз-природата на човека. Авраам разбра, че зад феномените на сетивния свят стои нещо, което прави възможно човешкият Аз да схваща себе си като капка от безкрайното, неизмеримо световно Аз.

Второто състояние на това откровение на Бог беше преживяно по времето на Мойсей, когато Бог се приближи до човека чрез елементите. В горящия храст, в гръмотевиците и светкавиците над Синай, Той разкри Себе си на човешките сетива и проговори на най-съкровеното му същество. Следва трето хилядолетие, в което познанието за Бога прониква в човека - ерата на Соломон, в която Бог разкри Себе си чрез символите на храма, който Соломон построява в Ерусалим. Така божественото откровение протича на етапи. Бог първо се яви на Авраам като Аз-Бог или Бог Яхве; след това на Моисей в огъня, в горящия храст, в гръм и светкавица; и след това на Соломон в символите на Храма.

Това, което е представително за даден век, повтаря себе си по-късно в обратен ред. Повратната точка е появата на Исус Христос в Палестина. Това, което непосредствено предхожда това време, е първото, което се появява отново. Следователно, първото хилядолетие след Христа отново е Соломонова епоха; Духът на Соломон работи в най-добрите човешки същества от онова време, за да може Мистерията на Голгота да проникне. В онези ранни векове след Христа символите на Соломон можеха да бъдат тълкувани вътрешно най-лесно от онези, които са могли да преживеят подвига на Голгота най-дълбоко.

Във второто хилядолетие след Христа можем да познаем повторението на епохата на Мойсей. Това, което Моисей е преживял външно, сега се появява в мистицизма на хора като Екхарт, Йоханес Таулер и т.н. Мистиците изпитаха в своите вътрешни същества това, което Мойсей изпита външно в горящия храст, в гръмотевиците и светкавиците. Те говореха как Аз-Бог разкрива Себе си пред тях, когато се оттеглят в себе си… Когато те възприемаха в душите си искрата на своето Аз, тогава Аз-Бог, Единият Бог Яхве, разкриваше себе си пред тях. Такъв беше случаят с Таулер, който беше велик проповедник и можеше да направи силни откровения. При него дойде мирянинът, наречен „Приятелят на Бога, на планината“, за когото се смяташе, че желае да стане ученик на Таулер. Вместо това той скоро става учител на Таулер, след което Таулер успява да говори за Бог от вътрешното си същество с такава сила, че се съобщава, че редица ученици и слушатели са паднали ничком, лежащи като мъртви, докато той проповядва. Това напомня за събитията, които се случиха, когато Мойсей получи законите на Синай.

Вековете до наши дни са изпълнени с този дух. Сега обаче навлизаме в епоха, която напомня и съживява епохата на Авраам, но в смисъл, че човешките същества ще бъдат отвеждани далеч от света, достъпен за нашите физически сетива. Духът на Авраам ще повлияе на нашето познание, така че човешките същества да се отрекат от стария манталитет, който се е запазвал само в сетивния свят. За разлика от Авраам обаче, за когото Божият дух трябваше да бъде намерен само в света на сетивата, ние сега ще израснем отвъд света на сетивата и ще преминем в духовния свят.

Въпреки че хората не са знаели нищо за всичко това в миналото, може да се каже, че това не е попречило на нашата еволюция. В наближаващата епоха обаче ще бъдем поставени в обстоятелства, които ще изискват от човешките същества съзнателно да вземат съдбата си в свои ръце. Те трябва да знаят как Христос ще бъде възприеман в бъдеще. Легендата е вярна, че след събитието на Голгота, Христос слиза при мъртвите в духовния свят, за да им донесе Словото на спасението. Събитието Христос работи днес по същия начин. Следователно е все едно дали човек живее във физическия свят тук на земята или вече е преминал през смъртта: ако той е придобил разбиране за Христовото събитие тук на земята, той все още може да го преживее в духовния свят. Това ще покаже, че човек не е живял на тази земя без причина. Ако обаче човек не успее да придобие разбиране за Христос тук на земята, последиците от събитието на Голгота ще го подминат без следа през периода между смъртта и новото раждане. Тогава той ще трябва да изчака до следващото си завръщане на земята, до ново раждане, за да може да се подготви.

Човекът не трябва да вярва, че Христос ще се появи отново в плът, както твърдят някои фалшиви учения, тъй като в този случай би било невъзможно човек да повярва в прогресивната еволюция на човешките способности и би трябвало да кажем, че събитията се повтарят по същия еднакъв начин. Това обаче не е така; те наистина се повтарят, но на все по-високи нива.

През следващите векове често ще се провъзгласява, че Христос ще се завърне и отново ще разкрие Себе Си. Ще се появят фалшиви месии или „Христоси“. Тези обаче, които са въоръжени с горните обяснения, с едно истинско разбиране на действителното появяване на Христос ще отблъсват такива твърдения. Знаещите, които могат да видят историята на последните векове в тази светлина, няма да бъдат нито учудени, нито възхитени от появата на такива месии. Като пример, това се случи точно преди Кръстоносните походи, а също и през седемнадесети век, когато фалшив месия, Шабатай Цеви, се появи в Смирна. При него се стичат поклонници дори от Франция и Испания.

По онова време такова измамно вярване не причиняваше толкова много щети. Сега, обаче, когато човек с по-напреднали способности трябва да може да признае, че е грешка да се вярва във второто идване на Христос в плът и че е вярно, че Той ще се появи отново в етерно тяло - сега е необходимо да се разграничат нещата ясно. Едно объркване ще има сериозни последствия. Не трябва да се вярва на един предполагаем Христос, който се появява отново в плът, а само на Христос, който се появява в етерното тяло. Тази поява ще приеме формата на естествено посвещение, точно както сега посветеният преживява това събитие по специален начин.

Така се доближаваме до епоха, в която човекът ще се чувства заобиколен не само от физически сетивен свят, но също така (според мярката на своето знание) и от едно духовно царство. Лидерът в това ново царство на духа ще бъде етерният Христос. Без значение е към каква религиозна общност или вяра принадлежат хората… След като са преживели тези факти в себе си, те ще признаят и приемат Христовото събитие. Християните, които действително имат преживяването на етерния Христос, може би са в по-трудна ситуация от привържениците на други религии, но все пак те трябва да се стремят да приемат това Христово събитие по също толкова неутрален начин, колкото и останалите. Всъщност задачата на човека ще бъде да се развива (особено чрез християнството) едно разбиране за възможността да се навлезе в духовния свят независимо от всякакви религии, а просто чрез силата на добрата воля. В това трябва да ни помогне преди всичко антропософията. Тя ще ни отведе в онази духовна земя, описана в древните тибетски писания като отдалечена приказна страна, което означава духовния свят, земята на Шамбала. Не в транс, а в пълно съзнание човек трябва да влезе в тази земя под ръководството на Христос. Дори сега посветеният може и трябва да ходи често в земята на Шамбала, за да черпи от там нови сили. По-късно други човешки същества също ще влязат в земята на Шамбала. Те ще видят неговата лъчиста светлина, както Павел видя над себе си светлината, която струеше от Христос. Тази светлина ще тече и към тях. Порталите на това царство на светлината ще се отворят пред тях и през тях те ще влязат в святата земя Шамбала.

### 7. Завръщането на Христос

*Полермо, 18 април 1910 г*

Тъй като днес се събираме тук за първи път, нека поговорим за някои интимни проблеми на нашата Духовна наука. Първо ще обсъдим това, което се отнася до еволюцията на човешката индивидуалност в общи линии, а следващия път в детайли. Можем да разберем живота на един индивид само когато познаваме и епохата, в която той живее. Човешката душа се развива през вековете, преминавайки от едно въплъщение в друго. Способностите на душата днес не са същите като в по-ранни времена. Човешките способности днес са достигнали онази степен, в която човешките същества могат да възприемат света на сетивата и да го мислят вътрешно. Преди тази епоха беше съвсем различно, защото човешките души все още притежаваха някакво съновидение, може да се каже... По това време човек не би могъл да развие съзнанието за самия себе си, за своето Аз…. Древното, съноподобно ясновидство трябваше първо да изчезне и човек трябваше да бъде ограничен до света на сетивата, за да може, посредством нарастваща способност за разпознаване на физическите изяви, да достигне до съзнанието за себе си. В бъдеще той ще си върне ясновидството, което е имал, и в същото време ще може да запази съзнание за себе си (себесъзнанието си).

Тази еволюция протича бавно и продължително; въпреки това можем да посочим точния момент, когато е започнало съзнателното състояние на физическото сетивно възприятие. Беше 3101 година преди появата на Христос на земята. Дотогава е съществувало едно естествено ясновидство... А след това то постепенно изчезва и започва Тъмната епоха, наречена малката Кали Юга, в която човешката душа вече не може да възприема духовния свят.

Нека си представим сега състоянието на човешките души в началото на онази мрачна епоха. Спомняйки си минали епохи, човешката душа би могла да каже: „Някога можех да гледам духовни същества; Можех да видя поне част от света, където древните Риши и Зороастър са били учители, и можех да слушам тези велики водачи и учители от древността; Можех да чуя великите водачи, които ми говореха от мъдростта, произтичаща от духовния свят.” Това чувство обаче ставало все по-слабо в човешките души.

Три хиляди години след началото на тази мрачна епоха се появи нова възможност за човека да се съедини с духовния свят. Тази възможност се крие във факта, че човек е в състояние да постигне единство с духовния свят чрез своето Аз; тоест за него е възможно да възприеме духовния свят, въпреки че човешкото възприятие е ограничено до сетивата. Тази възможност възниква чрез въплъщението на Христос. Всички други велики водачи се въплътяваха по такъв начин, че тяхното духовно същество се свързваше с дадено астрално тяло. Когато се опитваме да разберем същността на Бодисатвите, откриваме, че тяхната духовна същност, която работи на земята, издига себе си в по-висшите светове и е бива свързвана към дадено астралното тяло. Само в Христос намираме едно божествено-духовно същество в пряка връзка с физическо тяло. Това означава, че Аз-ът на Исус (от Назарет) изостави (напусна) своите физически, етерни и астрални обвивки и тогава Самият Христос се въплъти в тези обвивки като един божествен Аз, така че аз-ът на всяко човешко същество да може да има връзка с Христос. Следователно виждаме, че в по-ранните епохи великите водачи на човечеството са можели да бъдат възприемани така, че човек да може да разбере връзката им с духовния свят само чрез образи. Сега обаче, за разлика от това, цялата биография на Христос се състои от факти, които биха могли да се изразят във физическия свят. С други думи, Христовото събитие може да бъде схванато с нашия интелект, с нашия физически ум. Но за целта Бог трябваше да слезе във физическия свят, защото човешката способност за възприятие вече не можеше да се издигне над света на физическите сетива. По тази причина дойде великото пророчество на Йоан Кръстителя, че разположението на човешката душа трябва да се промени така, че царството небесно да може да се приближи.

В по-ранни времена човек можеше да се доближи до небесното царство до известна степен чрез човешкото ясновидство. Сега човек трябваше да го намери в самия Христос чрез посредничеството на сетивата. За да не загуби човечеството връзката си с духовния свят по време на тъмната епоха на Кали Юга, Христос трябваше да слезе на физическото ниво. Тъмната епоха продължи повече от 5000 години... И ние живеем във важното време на края на Кали Юга. От 1899 г. Тъмната епоха (започнала през 3101 г. пр.н.е.) вече е изтекла и оттогава бавно са започнали да се развиват някои способности на душата, които все още не са осъзнати и признати от човешката наука. В този наш двадесети век в част от човечеството постепенно ще се развият нови способности на човешката душа. Преди края на века, например, ще бъде възможно да се възприеме етерното тяло на човека. Друга способност ще бъде да погледнете навътре и да видите, сякаш в сън, картината-двойник, на (всяко) дело, което човек е на път да извърши. Някои хора, надарени по определен начин, ще имат още едно преживяване - това, което Павел преживя в Дамаск и което беше лично преживяване за него, ще стане общо преживяване за определен брой хора.

Значението на това събитие през ХХ век може да се разбере от следното. Павел можеше да научи за всичко, което се беше случило в Палестина, без това да го преобрази от Савел в Павел. Състоянието на душата му беше такова, че той не можеше да бъде убеден, че Христос живее в човека от Назарет. При събитието в Дамаск той за пръв път можеше да каже с ясновидското си съзнание: Христос съществува! Хората, които ще преживеят събитието в Дамаск през двадесети век, ще получат директно познание за Христос... Те няма да изискват документални доказателства, за да разпознаят Христос, а ще имат директно познание, каквото днес притежават само посветените. Всички способности, които днес могат да бъдат придобити чрез посвещение, в бъдеще ще бъдат универсални способности на човечеството. Това състояние на душата, това преживяване на душата, се нарича в езотеризма „второто идване на Христос“. Христос няма да се въплъти отново във физическо тяло, но ще се появи в етерно тяло, както на пътя близо до Дамаск.

Христос се въплъти на физическия план, когато човечеството беше ограничено до физическото тяло. Днес можем да повторим думите на Йоан Кръстител: „Покайте се! защото наближи небесното царство. („Променете разположението на душата си, така че вашите собствени способности да ви отворят духовния свят.“) Човешките същества с етерно ясновидство ще видят Христос, появяващ се пред тях в етерно тяло. Способностите, които току-що описах, лежат като семена в душата. В бъдеще те ще бъдат развити и ще може да се каже, че съдбата на човека до известна степен е в неговите собствени ръце. Когато обаче се появи това етерно зрение, ще е необходимо хората да знаят значението на тези способности. Тогава ще бъде невъзможно да изпаднем отново в материализма, както правят хората днес. Човек няма да осъзнае способностите веднага, когато се появят, а онези, които ги притежават, дори ще бъдат смятани за болни или заблудени от фантазията. Следователно мисията на духовната наука е да подготви човешките същества за разбирането на такива способности... Предаването на фундаменталната мъдрост на Духовната Наука не е въпрос на избор, а е необходима мярка за еволюцията на човечеството.

Това, което казахме, често ще се повтаря през следващите години, но е жизненоважно да бъде разбрано правилно. Възможно е материалистическите тенденции да проникнат в Теософското общество[[19]](#endnote-19) дори до такава степен, че човек да повярва, че Христос ще приеме материално тяло, когато дойде отново. Ако това наистина стане, може да се твърди, че човечеството не е постигнало никакъв напредък през последните 2000 години. Христос се появи преди 2000 години във физическо тяло, за да бъде възприет от физическите сетива. За бъдещото ясновидство Той ще се появи в етерно тяло. Чрез Духовната наука ние се подготвяме да разберем значимата епоха пред нас. За да сме антропософи, не е достатъчно да разбираме антропософията по теоретичен начин; трябва да го оживим в себе си. Ще бъде необходимо да се наблюдава това велико събитие с пълна точност. Ще има амбициозни хора, които се опитват, извън материалистичната посока на теософията днес, да извлекат печалба за себе си, като вярват, че те са Христос, и ще намерят хора, които им вярват. За истинския антропософ ще бъде изпитание да се въоръжи срещу подобни опити и, вместо да принизява човешкото чувство по такъв начин, да го издигне до духовните светове. Онези, които правилно разбират антропософията, ще кажат на тези фалшиви месии от ХХ век: вие обявихте появата на Христос на физическия план, но ние знаем, че Христос ще се прояви само в етерна форма. Истинските антропософи ще очакват появата на Христос на висшите сетива. Човек трябва преди смъртта си да е разбрал истинското значение на това второ идване на Христос; тогава, в живота между смъртта и новото раждане, това разбиране ще отвори неговите духовни сетива. Тези, които няма да имат тези способности и които не са били в състояние на земята да разберат значението на второто Христово идване, ще трябва да чакат ново въплъщение, за да бъдат в състояние да придобият това разбиране на физическото поле.

Живеем в изключително важна епоха. Трябва да охарактеризираме събитието на второто пришествие на Христос, което ще бъде възприето от ясновидски човешки същества... Можем да охарактеризираме това събитие, като насочим вниманието си към космоса и като загатнем за събитие, което наближава в наши дни. Това събитие е появата на Халеевата комета, което също е важен предмет на изследване в Розенкройцерската теософия. Появата на тази комета е свързана със събития в духовния свят. Точно както движенията на планетите, обикалящи около слънцето, съответстват на редовните събития в еволюцията на човечеството, така и появата на комета съответства на влияние, което противоречи на редовните събития. Розенкройцерските изследвания[[20]](#endnote-20) показват, че всяка комета оказва определено влияние върху човешката еволюция. Настоящата комета има като особено влияние силен импулс към материализма. Всеки път, когато се появи Халеевата комета, се появява нов импулс към материализма. Появата ù през 1759 г. съответства на епохата, в която волтерианството е в своя връх. Появата ù през 1835 г. съответства на материализма на Молешот, Бюхнер и др.[[21]](#endnote-21) По същия начин в наше време ще има нов импулс към материализма и външният знак за това е появата на кометата. Тези, които се оставят да бъдат повлияни от нейното влияние, ще изпаднат в най-дълбокия материализъм.

Днес съществува не само този импулс, но има и друго влияние, което се стреми да издигне човечеството до духовни висоти. Това ще бъде наблюдавано от тези, които разбират знаците на времето. В макрокосмоса знакът за това влияние е фактът, че слънцето на пролетното равноденствие е навлязло в знака Риби. По времето, когато се яви Христос, слънцето беше в знака Овен. Слънцето започна да навлиза в този знак около 800 г. пр.н.е. и беше доста навлязло в Овена по време на събитието на Голгота. Сега слънцето е в знака Риби от няколко века. В близко бъдеще то ще е напреднало толкова далеч в този знак, че ще бъде външен символ за появата на Христос в етерното тяло. Ще видите, следователно, че антропософията не излага на света теоретично учение, а по-скоро че знаците на времето са ни поставили задачата да преподаваме антропософия. На Запад това послание е било предвидено в продължение на много векове от онези, които наричат ​​себе си Розенкройцери. Сред Розенкройцерите се преподава Пето Евангелие освен четирите, които са добре известни. Именно чрез това духовно Евангелие могат да бъдат разбрани останалите четири и то ще бъде дадено на част от човечеството в двадесети век, точно както другите бяха дадени по случай физическото появяване на Христос. Тези привърженици на Розенкройцерското движение, които ще имат ясно съзнание, ще разберат значението на това пето евангелие за човечеството[[22]](#endnote-22).

Ако вие обърнете внимание на Розенкройцерската теософия, вашият стремеж ще може да влезе в духа на прогреса на човечеството, така че да стане възможно да разберете Христос, Който трябва да се появи в нова форма. Наближава времето, когато ще можем да разпознаем Христос директно, дори ако всички Евангелия като печатни документи бъдат изгубени (макар това да е малко вероятно).

Човек може да говори за тези неща само в кръг, в който съществува известна подготовка, която е придобита не само чрез теоретично обучение, но и чрез непрекъснато дишане на въздуха на нашия групов живот. В публичните лекции трябва да се спазват определени граници, но в тази група дишаме такъв въздух, че тази вечер може да се говори за тези велики истини. Нашите души обаче не трябва да се задоволяват само с изразяването на такива истини с думи, но трябва да получат от тях сила за ежедневна работа, светлина, която ще струи ежедневно в обикновения живот, и сила за бъдещето. Човек трябва да стане по-мъдър чрез истината, но също така трябва да говори все по-смело за истината, като за духовна кръв, която искаме да позволим да се влее в нашите чувства и воля.

### 8. Етерната визия за бъдещето

*Хановер, 10 май 1910 г*

Днес често възниква въпросът защо ученията на духовната наука трябва да се предават именно сега, докато преди сто и двадесет години, например, не се е чувало нищо за това. Всъщност винаги е имало съобщаване на духовни истини, но под по-различна форма от днешната. През седемнадесети и осемнадесети век ученията проникват от малките братства и по добре обмислени причини са записани не от създателите, а от други хора. Само оскъдни разкази са проникнали от тези ранни мистерийни школи. И днес обаче все още могат да се намерят една-две книги, в чиито тъмни страници - тъмни само на повърхността - има доста прекрасни неща. Такава книга, Aurea Catena Homeri, е спомената от Гьоте. Това, което разкриват страниците ù, ще изглежда като фантазия или глупост за съвременните читатели, особено за най-„просветените“ (в кавички). Ако човек подходи към тази „глупост“ с инструментите на Духовната Наука обаче, ще открие нещо съвсем различно. Най-големите тайни се разкриват на този, който внимателно изучава страниците ù. В по-ранни времена само малцина са можели да напреднат в тази окултна наука, но сега има неограничени възможности за всеки, чийто сърдечен копнеж го води там. Как се е стигнало до това и защо тези тайни сега могат да станат обществено достояние?

Почти няма историческа епоха, която да не може да бъде описана като „време на преход“. За всяка епоха се твърди, че е такава, с повече или по-малко основания. Сегашното ни време обаче, в което се случват такива фундаментални събития, с право може да се нарече епоха на преход. За да разберем дълбоките основи на нашето време, е необходимо да разгледаме някои добре известни факти. Наближаваме епоха, в която изкачването във висшите светове трябва да става с ясно, ясновидско съзнание. Старото ясновидство на Атлантида изчезва напълно през 3101 г. пр.н.е. и тогава идва времето, когато човешките същества започват да възприемат всичко около себе си с разбиране, свързано с мозъка. (Тази дата не трябва да се приема като абсолютна, а като приблизителна дата. ) Ясновидското съзнание на човечеството трябваше да бъде помрачено за известно време, за да може човекът да овладее напълно физическия план. Малката Кали Юга, или Тъмната епоха, започна през 3101 г. пр.н.е. и продължи 5000 години… тя изтече през 1899 г…. Сега се подготвя време, в което ще стане възможно хората да разгърнат деликатни ясновидски способности дори без специално обучение. От 1930 до 1950 г. вече ще има хора, които ще кажат: „Около този човек мога да видя нещо като ярка ивица светлина.“ Друг ще види нещо да се издига пред него като мечтана картина със странно съдържание. Ако този човек току-що е извършил постъпка или действие, ще му се появи нещо, което ще се издигне като картина в душата му. Тази образна картина ще му покаже какви действия трябва да предприеме рано или късно, за да компенсира това деяние. Може да се случи човек, в който се откриват тези способности, да ги свърже с приятел, който може би ще му каже: „Да, винаги е имало човешки същества, които знаят какво си видял. Наричат ​​го „етерното тяло на човека“, а това, което се издига във вас като картина-видение от сън, наричат ​​„карма“.“

Духовната Наука трябваше да се появи така, че тази „епоха на етерно ясновидство“ - която спасява[[23]](#endnote-23) века на мисленето (контролирано от едно разбиране, свързано с мозъка) - да не премине неосъзнато. Както Христос трябваше да има предтеча, така и Духовната Наука трябваше да се появи (в ролята на предтеча), за да се подготви тази епоха на ясновидство. Сега със сигурност може да се случи нещо, което да смаже зародиша на тези деликатни способности на душата. Тази опасност съществува, когато хората не слушат ученията на Духовната Баука, сами затваряйки душите си за тях… Тогава хората, в които се появят тези способности, ще бъдат наречени фантасти и глупаци и ще бъдат затваряни в психиатрични болници. Мнозина сами ще повярват, че са имали халюцинации; други ще се страхуват да говорят за тях, страхувайки се да не им се смеят или да им се присмиват. Всичко това може да доведе до унищожаване на новите способности на душата. Умните и „просветени“ хора от тази епоха (можете да поставите „просветени“ в кавички) тогава ще кажат: „Вижте, тук много отдавна са живели хора, които са заявили, че в нашия век ще има индивиди със специални способности на душата. Къде са тези хора? Ние не знаем за тях“. Въпреки това, пророчеството на Духовната Наука ще бъде изпълнено. Въпреки че всичко може да бъде задушено от нарастващата сила на материализма, може да се очаква от душите днес разбиране за тази по-свободна и по-лека епоха, която току-що започва.

Всичко, което се случва в света, има ефект върху всичко останало. Микрокосмосът съответства на макрокосмоса. Нека изучаваме световните събития, които са свързани с нас. Хората толкова лесно се задоволяват, когато могат да отстояват истинността на нещо. За Духовната Наука обаче е по-малко важно винаги да подчертава, че нещо е вярно, отколкото това, че тази истина също е важна. Например много се говори и пише за приликата между човешки и животински скелети. Това със сигурност е факт, срещу който не може да има възражение… И все пак има истини, които са много, много по-важни… Например истината, която всеки може да види - факт, който стои точно пред очите ни и въпреки това е свързан с велико космическо събитие… Това е истината, че човекът е единственото същество, което ходи изправено. Що се отнася до често споменаваната прилика на човешкия скелет с този на маймуната, изправената походка на маймуната е неправилна... Маймуната се опита да се надигне, но не успя... Изправената ù походка е неравна... А изправената походка на човека е пряко свързана със слънцето и земята, с тяхното духовно действие едно върху друго. За да може човек да ходи прав, слънцето и земята трябваше да се отделят едно от друго. Животното е приковано към земята, но човекът се е издигнал и лицето му е обърнато нагоре… Върви във вертикална линия и с изправената си походка е продължение на земния радиус. Че тази истина е важна, това е нещо, което трябва да почувстваме; трябва да се научим да го чувстваме.

Нека разгледаме друг важен пример за съответствие между макрокосмоса и микрокосмоса. Във външната си форма човешкото същество се явява, или като мъжко, или като женско начало. Важно е обаче да се има предвид, че само във външната форма човек е мъж или жена, а не във вътрешното си същество (ние говорим сега за външните характеристики в едно въплъщение). Какъв контраст в макрокосмоса съответства на това, което изглежда в нас като мъжко и женско? За да изясним това, трябва да хвърлим поглед в световното пространство. Там откриваме материални субстанции, които са останали назад; те не са възприели законите на слънцето и земята, а са останали на Древно-Лунния етап от еволюцията. Точно обратното на това е случаят с настоящата Луна, която е тяло, което е ускорило собствената си еволюция. Поради това тя е станала твърде силно втвърдена... Трябваше да изсъхне и да замръзне, защото превиши нормалното си развитие. Това е едно бъдещо състояние на Юпитер, което е спонтанен аборт - сякаш в човешкия живот едно дете има конституцията на старец. По този начин Луната е изпуснала силата си, като е отишла твърде далеч, като по този начин е причинила собствената си смърт.

Като цяло, хората ще се кълнат в една истина, ако тя им дойде като абстрактен принцип. В своята конкретност обаче, същата тази истина им изглежда като илюзия. Във всички теософски книги се среща забележката, че светът е илюзия или Майя. Всеки теософ знае това като истина и често го повтаря. Да се ​​каже, че мъжкото или женското тяло е само илюзия, допринася нещо конкретно за абстракцията. Факт е, че нито мъжкото, нито женското тяло, с изключение на главата, са добре развити. Женското тяло не е напълно развито, докато мъжкото е отишло твърде далеч в развитието си. Тук няма средна позиция. Женската форма е невярна в своята изостаналост, мъжката също, защото отиде твърде далеч от средната позиция на развитие. Големите художници винаги са усещали тези несъвършенства. Облеклото е възникнало от възвишено чувство за този факт. Древните одежди на свещениците трябваше да представят какво трябва да бъде човешкото тяло. Само чувствените хора могат да се посветят на нудистки колонии, защото не признават по-висок израз от тялото, което виждат пред себе си.

Следователно има лунно тяло, Луната, което е отишло твърде далеч в еволюцията си, и такива тела, които са останали на по-ранен етап от еволюцията, а именно кометите. Може да попитате какво общо има всичко това с мъжа и жената. Кометата носи със себе си законите на по-ранната Луна и следователно подновява тези древни закони. Тя също така носи със себе си цианидни съединения, както наскоро беше установено от външната наука и е известно от дълго време на окултната наука. Точно както кислородът и въглеродните съединения са необходими за нас на земята, така и цианидите са били от съществено значение на Древната Луна. През 1906 г. разширих това в Париж, на годишната среща на Теософското общество, в присъствието на полковник Олкут, нашия президент по това време, и различни други[[24]](#endnote-24).

Тъй като женското тяло е изостанало в развитието си, то е запазило по-мека, по-гъвкава, по-малко субстанциална материалност; нейният мозък може по-лесно да бъде управляван от духа. Човек обаче, устремил се напред в развитието си, сега трудно надделява над твърдата си материя и по-непропускливата мозъчна субстанция. Поради тази причина жената е по-възприемчива към нови идеи, душата ù ги овладява и тя може по-лесно да насочва мислите си през мозъка. По-трудно е мъжът да задвижи твърдите части на мозъка си. Следователно е логично, че има, например, повече жени, отколкото мъже в Теософското общество, факт, който много се осъжда от различни страни. Може би мъжете, които изпитват такъв страх да се появят като жени в по-късна инкарнация, ще намерят тези мисли за донякъде утешителни.

Сега ще приложим закона за съответствието между макрокосмоса и микрокосмоса (между големия и малкия свят) към друг важен въпрос. Точно както в обикновения живот имаме своите обикновени дни - събуждане, лягане, отново събуждане, извършване на обичайните задачи - така е и в далечните краища на космоса. Там също всичко върви по обичайния си ход; изгревът и залезът на слънцето се повтарят в правилен ритъм. Точно както методичното темпо на семейството се прекъсва, когато се появи дете, тъй като напълно нов импулс навлиза в земното съществуване с ново духовно същество, така и появата на ново небесно тяло, като комета, има същия ефект в космоса. Всяка материалност е израз на нещо духовно и окултната наука е в състояние да посочи какво се крие зад явленията. Начинът, по който съвременната наука се опитва да се занимава с кометите, е подобен на муха, която наблюдава Сикстинската Мадона. Когато пълзи над Мадоната, то със сигурност вижда цветовете, вижда червено петно ​​тук, синьо петно ​​там, но отвъд това не вижда нищо. Тази „наука за мухи“ (терминът естествено се използва само във връзка с това, което беше споменато по-горе) не знае нищо за вътрешната законност, чийто външен знак е кометата. Особено Халеевата комета има тенденцията да тласка човечеството още повече към материализма. Без Халеевата комета нямаше да се появят книгите на енциклопедистите и нямаше да има статии от Молешот и Бюхнер след 1835 г. Днес зловещият знак на кометата се появява отново, и ако хората не се вслушват в ученията на духовната наука и не се възползват от това, което се предлага чрез нея, духовността ще получи смъртоносен удар.

Има обаче още един важен знак, който прави възможно човечеството да избяга от разрушителното влияние на кометата; неговите сили са дори по-силни от тези на кометата. Това е пролетният знак на Рибите, в който се намираме от няколко века; по времето на Христос пролетното равноденствие е било в съзвездието Овен. Днес ние сме навлезли доста в този знак Риби на големи духовни сили, които ще ни носят нагоре. Чрез разбирането на тези сили ще развием способностите, които ще можем да постигнем в тази епоха на Риби.

Човек се издига до истинското човешко достойнство само когато схване от дълбините отношенията, които лежат в основата на духовното. Хората не бива да бързат толкова сляпо да си затварят очите пред онова, което небесните знаци имат да им покажат. Мъдростта трябва да разпалва и просветлява своята връзка между малкото и голямото. Можете да вземете като пример изпълнената с мъдрост организация на един мравуняк. Там цялото има смисъл; всяка мравка се чувства част от едно цяло. Човешките същества обаче регулират социалния си живот според това, което всеки индивид смята за полезно за себе си. Тичат един около друг безсмислено, без разбиране... Човешкият живот наистина е безсмислен в много отношения…

Всеки път, когато човек приеме една вътрешна дисциплина обаче, той става узрял за това, което трябва да бъде изтъкнато като трети факт: възможността да гледаме в етерното с новосъбудени способности. Там душата ще види това, което Павел някога е видял - Христос в Неговото етерно тяло. Без книги и документи това велико събитие - второто идване на Христос - ще се случи за онези, които са направили себе си достойни за него. Задължение на антропософията е да обяви това. Вече има човешки същества, които усещат, че сме преодолели Тъмната епоха и се приближаваме към една по-светла ера. Антропософите трябва да вървят по този път съзнателно. Антропософията трябва да донесе своите плодове на човечеството, така че душите да станат способни да се обединят с Христос. Няма значение дали тези души обитават физическо тяло или не; Той е слязъл както при мъртвите, така и при живите. Великото и възвишено събитие на явяването на Христос в ефира има значение за целия свят.

**9. Етеризация на кръвта**

*Базел, 1 октомври 1911 г*

Навсякъде, където ние, като човешки същества, сме се стремили към познание, независимо дали като мистици или реалисти, или изобщо по какъвто и да е начин, от нас се е изисквало придобиване на *себепознание.*Но както многократно е подчертавано в други случаи, себепознанието в никакъв случай не е толкова лесно за постигане, колкото много хора вярват - понякога и антропософите сред тях... Антропософът трябва постоянно да е наясно с пречките, които ще срещне в своите усилия. Но придобиването на самопознание е абсолютно необходимо, ако искаме да постигнем достойна цел в световното съществуване и ако нашите действия трябва да бъдат достойни за нас като членове на човечеството.

Нека си зададем въпроса: Защо постигането на себепознание е толкова трудно? Човекът е много сложно същество. Ако искаме да говорим наистина за неговия вътрешен живот - душевния му живот - ние не бихме започнали с това да го разглеждаме като нещо просто и елементарно… По-скоро ще имаме търпението и постоянството, волята, за да проникнем по-дълбоко в чудното творение на божествено-духовните сили, известно ни като човек.

Преди да изследваме естеството на това самопознание, може да ни се представят два аспекта от живота на човешката душа. Както магнитът има северен и южен полюс, както светлината и тъмнината присъстват в света като основни полюси на светлината, така има два полюса в душевния живот на човека. Тези два полюса стават очевидни, когато наблюдаваме човек, поставен в две контрастни ситуации. Да предположим, че наблюдаваме някой, който стои на улицата и е напълно потънал в съзерцанието на някакъв поразително красив и впечатляващ природен феномен... Виждаме как той стои неподвижен, без да движи нито ръце, нито крака; изобщо не отвръща очи от спектакъла, който му се представя, и сме наясно, че той е ангажиран да създава вътрешна картина на това, което вижда. Казваме, че е погълнат от съзерцание на това, което го заобикаля. Това е едната ситуация. Другата е следната: Мъж върви по улицата и усеща, че някой го е обидил.  Ядосвайки се, без много да му мисли, той дава воля на гнева си, като удря този, който го е обидил. Тук сме свидетели на проявление на сили, произтичащи от гняв, проявление на импулси на воля и можем лесно да си представим, че ако действието е било предшествано от мисъл, нямаше да е необходимо да се нанася удар. Представихме тук две контрастиращи ситуации - в едната има само идея, формиране на умствена картина, процес в живота на мисълта, от който липсва всякаква съзнателна воля; в другата няма мисъл, няма идея, няма формиране на умствена картина, а се дава непосредствен израз на един импулс на волята. Тези два случая ни представят двата крайни полюса на човешката душа. Първият полюс е пълното отдаване на съзерцанието, на мисълта, в която волята няма участие; вторият полюс е подтикващата сила на волята без мисъл[[25]](#endnote-25). Стигнахме до тези факти просто чрез едно екзотерично наблюдение на външния живот.

Можем да навлезем в тези неща по-дълбоко и след това да стигнем до сфери, в които можем да се ориентираме само като извикаме на помощ откритията на окултното изследване. Тук пред нас се изправя друга полярност – тази на съня и бодърстването. От елементарните концепции на антропософията знаем, че в будния живот четирите члена на човешкото същество - физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и Аз - са органично и активно преплетени, но че в съня физическото и етерното тяло остават в леглото, докато астралното тяло и Аз-а се изливат в големия свят, граничещ с физическото съществуване. Към тези факти може да се подходи и от друга гледна точка. Можем да попитаме: какво може да се каже за идеята, съзерцанието, мисленето и за волята и нейните импулси - от една страна, по време на будния живот и, от друга, по време на сън?

Виждате, че ако човек проникне по-дълбоко в този въпрос, става очевидно, че в сегашното си физическо съществуване ЧОВЕК В ИЗВЕСТЕН СМИСЪЛ ВИНАГИ СПИ, само че има разлика между съня през нощта и съня през деня. В това можем да се убедим по чисто външен начин, тъй като знаем, че можем, в окултен смисъл, да се събудим през деня, т.е. човек може да стане ясновидец и да прозре в духовния свят… Физическото тяло в обичайното си състояние спи за всичко, което се случва тогава и там, така че можем с право да говорим за едно **пробуждане**, когато човек се научи да използва духовните си сетива. През нощта, разбира се, спим нормално. Следователно може да се каже:

ОБИКНОВЕНИЯТ СЪН Е СЪН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪНШНИЯ ФИЗИЧЕСКИ СВЯТ;

ДНЕВНОТО СЪЗНАНИЕ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ Е СЪН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДУХОВНИЯ СВЯТ.

Тези факти могат да се разглеждат и в друга светлина. При по-задълбочено изследване разбираме, че в обикновеното будно състояние на физическия живот, човекът има, като правило, много малко власт или контрол върху своята воля и нейните импулси. Волята е много откъсната от ежедневието. Наблюдавайте внимателно това, което наричаме човешка воля, и ще видите колко малко от всичко, което правите от сутрин до вечер, наистина е резултат от вашето собствено мислене и от вашите лични решения. Когато някой почука на вратата и ти кажеш "Влез!" това не може да се нарече истинско решение на собственото ти мислене и воля. Ако си гладен и се настаниш на масата, това не може да се нарече решение на волята, защото е породено от обстоятелствата, от нуждите на твоя организъм. Опитайте се да си представите ежедневния си живот и ще откриете колко малко волята е пряко повлияна от центъра на вашето същество[[26]](#endnote-26). Защо е така? Окултизмът ни показва, че по отношение на своята воля човек всъщност спи през деня, тоест той изобщо не присъства в истинския смисъл на своите волеви импулси. Можем да развиваме все по-добри концепции и идеи; или можем да станем по-морални, по-културни личности, но не можем да направим нищо по отношение на волята. Като култивираме по-добри мисли, ние можем да работим *косвено* върху волята, но що се отнася до живота, ние не можем да направим нищо *директно* с него, тъй като в будния живот през деня нашата воля се влияе само по косвен начин, а именно чрез *съня.* Когато спим, ние не мислим; не формираме умствени картини... Волята обаче се пробужда, прониква отвън в нашия организъм и го ободрява. Сутрин се чувстваме подсилени, защото това, което е проникнало в нашия организъм, е от воля. Това, че не осъзнаваме тази дейност на волята, става разбираемо, когато си спомним, че всяка концептуална дейност престава, когато ние самите спим. Ето защо, като начало, ще предложим това за по-нататъшно съзерцание и по-нататъшна медитация. Колкото повече напредвате в самопознанието, толкова повече ще намирате потвърждение за истинността на думите, че:

ЧОВЕК СПИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВОЛЯТА СИ, КОГАТО Е БУДЕН,

И СПИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНЦЕПТУАЛНИЯ СИ ЖИВОТ, КОГАТО СПИ.

ЖИВОТЪТ НА ВОЛЯТА СПИ ПРЕЗ ДЕНЯ;

ЖИВОТЪТ НА МИСЪЛТА СПИ ПРЕЗ НОЩТА.

Човек не знае, че волята не спи през нощта, защото той разбира как да бъде буден само в своя мисловен живот. През нощта волята не спи, но работи като в огнена стихия - работи върху тялото му - за да възстанови изразходваното през деня.

Така в човека има два полюса, животът на наблюдението и представите (идеята) и импулсите на волята; и човекът е свързан по напълно противоположни начини с тези два полюса. Това обаче са само полюсите… Целият душевен живот се състои в различните нюанси между тези два полюса и сега ние ще се приближим още повече до този душевен живот като се опитаме да свържем този душевен живот - микрокосмическия душевен живот - с това, което познаваме като по-висши светове.

От казаното разбрахме, че животът на формиране на умствени картини, животът на мисълта (представите) е един от полюсите на човешкия душевен живот. Този живот на формиране на ментални картини е нещо, което изглежда нереално за материалистично настроените хора. Не чуваме ли често да се казва: „О, идеите и мислите са ***само*** идеи и мисли!“ Това има за цел да внуши, че ако някой има парче хляб или месо в ръката си, това е реалност защото може да се яде, но мисълта е ***само***мисъл, не е реалност. Защо се казва това? Защото това, което човекът нарича свои мисли се отнася към това, което всъщност са мислите, така, както образ на една сянка се отнася към самия действителен предмет, който го произвежда. Това е така, защото онова, което човек нарича свои мисли, само ни насочва към това, което мислите са в действителност, т.е. както сянката е образ, свързващ ни с действителното нещо (с нещото, което хвърля тази сянка), така и нашите обикновени мисли само ни насочват към действителните идеи… Сянката на едно цвете е образ, който ви насочва към самото цвете, т.е. към реалността. Така е и с мислите. Човешкото мислене е сянков образ, засенчване на идеи и същества, принадлежащи към един по-висш свят - света, който наричаме астрален план. И вие имате правилно мислене, когато си представяте човешката глава по този начин (това не е абсолютно точно, а просто скицирано схематично)…

Картина, която съдържа текст, почерк, Шрифт, калиграфия

Описанието е генерирано автоматично

В тази глава се намират мислите, които ще представя чрез тези щрихи. Обаче тези мисли, които се намират в главата, ние трябва да си ги представяме - тук горе в астралното поле - като живи Същества... Там действат най-различните видове Същества… там гъмжи от представи и действия, които хвърлят своите сянкови образи върху човека и тези процеси се отразяват в човешката глава като мислене… В главата има мисли, но тези мисли трябва да си ги представяме като живи същества от астралния план... Същества от най-различни видове работят там под формата на изобилие от концепции и дейности, които хвърлят своите образи-сенки върху хората и тези процеси се отразяват в човешката глава като мислене. Непрекъснати потоци се движат към главата ви от астралния план и това са сенките, които установяват живота на мисълта в главата ви.

Освен живота на мисълта в човешката душа, има и живот на чувствата. Чувствата попадат в две категории: тези на удоволствие и симпатия (съчувствие) и тези на недоволство и антипатия. Първите се възбуждат от добри дела, добронамерени дела; а антипатията се събужда от зли, злонамерени дела. Тук има нещо повече и по-различно от простото формиране на мисли и концепции. Ние формираме умствени картини и концепции за нещата, независимо от всеки друг фактор. Но нашата душа изпитва симпатия или антипатия само по отношение на това, което е красиво и добро, или това, което е грозно и зло.

ТОЧНО КАКТО ВСИЧКО СЛУЧВАЩО СЕ В ЧОВЕКА ПОД ФОРМАТА НА МИСЛИ СОЧИ КЪМ АСТРАЛНИЯ ПЛАН,

ТАКА ВСИЧКО, СВЪРЗАНО СЪС СИМПАТИЯ ИЛИ АНТИПАТИЯ, СОЧИ КЪМ ЦАРСТВОТО, КОЕТО НАРИЧАМЕ ДОЛЕН ДЕВАКАН.

И също както преди малко начертах границите между менталните картини и астралния свят и линиите, свързващи Съществата от астралното поле с мисловните представи, така бих могъл сега да очертая линиите, свързващи чувствата на симпатия и антипатия с Девакана или с Небесния свят. Процесите в Небесния свят, или Девакан, се проектират главно в нашите гърди като чувства на симпатия или антипатия към това, което е красиво или грозно и към това, което е добро или зло. Така че в чувствата си към морално-естетическия елемент ние носим в душите си сенки-отражения на Небесния свят или Долния Девакан. Така че с това, което можем да наречем наши чувства по отношение на морално-естетическия свят, ние носим в нашата душа сянковите образи на нисшия Девакан, на Небесния свят.

Има още една трета област в живота на човешката душа, която трябва стриктно да разграничаваме от простото предпочитание към добрите дела. Има разлика между това, да стоиш отстрани и да изпитваш удоволствие като свидетел на някакво мило дело и това да задействаш волята си за действителното извършване на такова дело. Аз бих нарекъл приятното чувство към красивите, добри действия и неприятното чувство към лошите и грозни действия **естетически елемент**, а това, което тласка човека да върши добро – **морален елемент**. Моралното стои по-високо от чисто естетическото, чистото задоволство стои по-ниско, отколкото това, човек да се чувствува подтикнат да върши добро или зло. Доколкото нашата душа чувства моралните импулси и се усеща подтикната към действия, тези импулси са сянкови образи на Горния Девакан, на Висшия Небесен свят.

Лесно е да си представим тези три етапа на дейност на човешката душа:

- чисто **интелектуален** (мисли, умствени картини, наблюдение, концепции),

- **естетически** (удоволствие или неудоволствие)[[27]](#endnote-27) и

- **морален** (разкрит в импулси за добри или лоши дела)

Тези различаващи се едно от друго изживявания на човешката душа са микрокосмически *образи* на трите сфери, които в Макрокосмоса (великата Вселена) са разположени една над друга:

АСТРАЛНИЯТ СВЯТ, който се отразява като мисловен, интелектуален свят; - отразява се в света на мисълта

НИСШИЯТ ДЕВАКАНИЧЕСКИ СВЯТ, който се отразява като естетически свят на приятността и неприятността - отразява се в сферата на удоволствието и неудоволствието

ВИСШИЯТ ДЕВАКАНИЧЕСКИ СВЯТ, който се отразява в сферата на морала - отразява се като моралност

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мисли:…………………… | Сенчести изображения на същества от АСТРАЛНИЯ ПЛАН…. |  | (буден живот) |
| Симпатия и антипатия:. | Сенчести изображения на същества от ДОЛНИЯ ДЕВАКАН…. |  | (сънуващ живот) |
| Морални импулси:……. | Сенчести изображения на Същества от ВИСШИЯ ДЕВАКАН… |  | (спящ живот) |

Ако свържем това с казаното по-рано относно двата полюса на душевния живот, ще приемем, че полюсът на интелекта е това, което доминира в будния живот - животът, в който човек е умствено буден.

ПРЕЗ ДЕНЯ ТОЙ Е БУДЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА СВОЯ ИНТЕЛЕКТ;

ПО ВРЕМЕ НА СЪН ТОЙ Е БУДЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВОЛЯТА СИ.

Тъй като през нощта спи по отношение на интелекта, той не осъзнава какво се случва с волята му. Истината е, че това, което наричаме *морални принципи*, *морални импулси*, действат индиректно във волята. И всъщност ЧОВЕКЪТ СЕ НУЖДАЕ ОТ ЖИВОТА НА СЪНЯ, ЗА ДА МОГАТ МОРАЛНИТЕ ИМПУЛСИ, КОИТО ПРИЕМА В СЕБЕ СИ ЧРЕЗ ЖИВОТА НА МИСЪЛТА, ДА СТАНАТ АКТИВНИ И ЕФЕКТИВНИ.

В обикновения си живот днес човекът е способен да постигне това, което е правилно, само на нивото на интелекта… Той е по-малко способен да постигне нещо на морален план, тъй като там той е зависим от помощта, идваща от Макрокосмоса.


Това, което вече е в нас, може да доведе до по-нататъшно развитие на интелектуалността, но ако искаме да придобием по-голяма морална сила, трябва боговете да ни се притекат на помощ. Лягаме да спим, за да можем да се потопим в Божествената воля, където интелектът не се намесва и където Божествените сили трансформират в силата на волята моралните принципи, които приемаме и където те внушават във волята ни това, което иначе бихме могли да получим само в нашите мисли.

Между тези два полюса - този на волята, която се събужда през нощта и този на интелекта, който е буден през деня - се намира сферата на естетическата оценка, която непрекъснато присъства в човека. През деня човекът не е напълно буден… Само най-прозаичните, най-педантични индивиди винаги са напълно будни - те бодърстват винаги, когато са будни. Всъщност хората трябва и през деня да сънуват нещо… Да, те трябва да могат да сънуват нещо и по време на будността - трябва да могат да се отдават на изкуството, на поезията или на друга жизнена дейност, която не е насочена към грубата действителност. Тези, които могат да постъпват по този начин, образуват връзка с нещо, което може да оживи и съживи цялото съществуване. Да се остави човек на такива мисли - това е така да се каже нещо като сънуване, което прониква в будния живот… да се ​​отдадеш на такива въображения е като сън, който си проправя път в будния живот. И знаете, че заспивайки, ние сънуваме - тогава ние имаме действителните сънища, които навлизат в нашето съзнание по време на съня… Това е нещо, от което всички хора се нуждаят - всички, които не искат да водят само един прозаичен, сух, нездрав дневен живот… Човешките същества трябва да сънуват и през деня, ако не желаят да водят сух, празен, нездравословен живот наяве. А сънуването настъпва и без това през нощта - човек няма нужда да го призовава… И тъкмо това е средното, което стои между двата полюса на нощното и дневното сънуване: СПОСОБНОСТТА ДА ЖИВЕЕМ ВЪВ ВЪОБРАЖЕНИЕТО... Да, по средата между двата полюса - нощно сънуване и дневно сънуване - е състоянието, което може да се изрази във фантазията - ВЪОБРАЖЕНИЕТО…

Така че тук отново имаме троен живот на душата. Интелектуалният елемент, в който сме наистина будни, ни носи образите-сенки на астралния план, когато през деня се отдадем на мисъл, от която произлизат най-плодотворните идеи за ежедневния живот и великите изобретения. След това по време на сън, когато сънуваме и тези сънища се явяват в нашето спящо съзнание, те играят роля в живота ни насън така, че образите от Долен Девакан ​​се отразяват в нас. А когато работим активно по време на сън, отпечатвайки или внушавайки морал във волята си (ние не можем да осъзнаем този действителен процес, но със сигурност можем да доловим ефектите му)… т.е. когато сме в състояние да пренесем през нощта това влияние на божествено-духовните Същества в нашето мислене, тогава импулсите, които получаваме, са отражения от Висшия Девакан, Висшия Небесен свят. Това са моралните импулси и чувства, които живеят в нас и които ни позволяват да кажем: Всъщност човешкият живот е оправдан само чрез това, че ние поставяме нашите мисли в служба на доброто и красивото, и оставяме нашата интелектуална дейност да бъде проникната от истинския пулс на божествено-духовния живот, оставяме я да бъде проникната от моралните импулси.

Това, което представяме тук като живот на човешката душа - първо от външно, екзотерично наблюдение, а след това от наблюдение с по-мистичен характер - се разкрива и чрез едно по-дълбоко езотерично изследване. С други думи, процесите, описани в техния външен аспект, могат да бъдат възприети от човека и чрез ясновидство.

Когато един човек в будно състояние е застанал пред нас и ние го наблюдаваме с ясновидското си око, то (ясновидското око) констатира, че **от сърцето към главата непрекъснато се движат определен светлинни лъчи**. Ако искаме да нарисуваме това схематично, тук би трябвало да изобразим областта на сърцето и после от тази област теченията, които отиват към мозъка и обгръщат вътре в главата онзи орган, който в анатомията е описан като епифизна жлеза… От сърцето към главата поемат един вид светлинни лъчи и там те обгръщат епифизата. Тези потоци възникват, защото ЧОВЕШКАТА КРЪВ, КОЯТО Е ФИЗИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ, НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ПРЕВРЪЩА В ЕТЕРНА СУБСТАНЦИЯ… В областта на сърцето се осъществява една непрекъсната трансформация на кръвта, от физическа субстанция в деликатна етерна субстанция, която тече нагоре към главата и блести около епифизната жлеза. Този процес - ЕТЕРИЗАЦИЯТА НА КРЪВТА - може да се долови в човека през цялото време на будния му живот.



Да… Този процес - ЕТЕРИЗАЦИЯТА НА КРЪВТА - се осъществява в човека през целия му буден живот…

Обаче в спящото човешко същество е различно. Когато човек спи, окултният наблюдател е в състояние да види **непрекъснат поток отвън към мозъка, а също и в обратна посока**[[28]](#endnote-28)**, от мозъка към сърцето**. Тези потоци обаче, които при спящия човек **идват отвън, от космическото пространство** (от Макрокосмоса) и се вливат във вътрешната конституция на физическите и етерните тела, лежащи в леглото, разкриват нещо твърде забележително, когато бъдат изследвани. Тези лъчи са твърде различни при различните хора. Спящите човешки същества се различават много помежду си и ако тези, които са малко суетни, знаеха колко зле изглеждат за окултния поглед когато спят по време на публични събирания, щяха да направят всичко възможно да не заспят, защото това е нещо, което наистина ги издава.

Фактически работата стои така, че моралните качества се разкриват ясно в особеното оцветяване на потоците, които се вливат в човешките същества по време на сън. В човек с по-ниски морални принципи потоците са доста различни от това, което се наблюдава в човек с по-високи принципи. Опитите да се прикрие природата им през деня са безполезни. Пред лицето на висшите космически сили никаква маскировка не е възможна. В случай на човек, който няма (или пък има твърде слаба) склонност към моралните принципи, лъчите, струящи в него, са кафеникаво-червени на цвят, с различни нюанси, клонящи към кафеникаво-червено. При човек с високи морални идеали лъчите са лилаво-виолетови. В момента на събуждането и в момента на заспиването в областта на епифизата се разиграва един вид борба между това, което тече отгоре надолу и това, което тече отдолу нагоре. Интелектуалният елемент при будния човек тече отдолу нагоре във формата на светлинни действия, а това, което е всъщност от морално-естетическо естество, тече отгоре надолу. В момента на събуждане или заспиване тези две течения се срещат и в човека с нисък морал протича жестока борба между двата потока в областта на епифизната жлеза. При човека с висока нравственост и изпреварваща интелектуалност в областта на епифизната жлеза се появява мирно разширяване на проблясваща светлина. Тази жлеза е почти заобиколена от малко море от светлина в момента между събуждането и съня. Моралното благородство се разкрива, когато в тези моменти епифизната жлеза се обгърне от спокойно сияние. По този начин моралният характер на човека се отразява в него и този спокоен блясък на светлината често се простира до областта на сърцето. ТАКА В ЧОВЕКА СЕ ПРОЯВЯВАТ ДВЕ ТЕЧЕНИЯ - ЕДНОТО ОТ МАКРОКОСМОСА, а ДРУГОТО МИКРОКОСМИЧЕСКО.

Ние бихме измерили цялото значение на това как тези две течения се срещат в човека само тогава, когато от една страна премислим това, което първо бе казано екзотерично (външно) за душевния живот, а именно как то се проявява в неговата троична полярност на интелектуалното, естетическото и моралното, което тече отгоре надолу, от мозъка към сърцето, докато от друга страна стигаме до цялото значение на казаното, ако поставим пред погледа си съответното явление в Макрокосмоса. Днес това съответно явление трябва да бъде описано като резултат на най-грижливи езотерични (окултни) изследвания от последните години - изследвания, предприети от истинските розенкройцери. Макрокосмическите процеси следва да бъдат разглеждани в съответствие с микрокосмическите. Защото се оказва – и вие все повече ще се убеждавате в това – че в Макрокосмоса също се разиграват процеси, сходни на тези в Микрокосмоса… Както в областта на човешкото сърце става едно постоянно превръщане на кръвта в етерна субстанция, така един подобен процес се осъществява и в Макрокосмоса. Ние ще разберем това, когато обърнем нашия поглед към Мистерията на Голгота и към онзи момент, когато кръвта на Христос Исус изтича от Неговите рани. Тази кръв не трябва да бъде разглеждана само като химическа субстанция… По силата на всичко онова, което бе описано като природа на Исус от Назарет, тя е нещо твърде особено… Когато тази кръв изтѐче и се вля в Земята, на нашата Земя бе дадена една субстанция, която (съединявайки се със Земята) се превърна в едно събитие от най-голямо значение за следващите времена на Земята. Това е нещо, което можеше да настъпи само веднъж. Какво стана с тази кръв по-нататък? Нищо по-различно от това, което иначе се случва в сърцето на човека. В хода на Земното развитие тази кръв претърпя един процес на „етеризация“. И както нашата кръв струи като етер от сърцето нагоре, така от Мистерията на Голгота насам в Земния етер живее етеризираната кръв на Христос Исус. Етерното тяло на Земята е проникнато от това, в което се превърна кръвта, която изтече на Голгота. А това е твърде важно. Ако то не бе се случило, ако не се бе случило и всичко онова, което стана чрез Христос Исус, тогава в човека биха съществували само процеси, които описахме преди малко. Но така след Мистерията на Голгота съществува една постоянна възможност в тези поемащи отдолу нагоре течения да струи също и действието, произлизащо от етеризираната кръв на Христос… стана възможно етерната кръв на Христа винаги да тече заедно с теченията отдолу нагоре, от сърцето към главата.

Тъй като етеризираната кръв на Исус от Назарет присъства в етерното тяло на Земята, тя придружава етеризираната човешка кръв, която тече нагоре от сърцето към мозъка, така че в човека се срещат не само онези (споменати по-горе) потоци, но и човешкият кръвен поток се съединява с кръвния поток на Христос Исус. Обединение на тези два потока обаче може да се осъществи само ако човек е способен да разгърне истинското разбиране на това, което се съдържа в Христовия импулс. В противен случай не може да има съюз; двата потока след това взаимно ще се отблъскват. Във всяка епоха от еволюцията на Земята разбирането трябва да бъде придобито *във форма, подходяща за тази епоха*. По времето, когато Исус Христос е живял на Земята, предшестващите събития са правилно разбирани от онези, които са дошли при Неговия предтеча Йоан и са били кръстени от него според обреда, описан в Евангелието. Те са получили кръщение, за да може техният грях, тоест кармата от предишния им живот – кармата, която е приключила – да бъде променена; и за да могат да осъзнаят, че най-мощният импулс в земната еволюция е на път да слезе във физическо тяло. Но еволюцията на човечеството напредва и в нашата настояща епоха това, което има значение, е хората да признаят необходимостта от знанията, съдържащи се в Духовната Наука, и да могат така да запалят потоците, протичащи от сърцето към мозъка, че това знание да може да бъде разбрано. Ако това се случи, индивидите ще могат да приемат и разберат събитието, което води началото си от двадесети век: това събитие е ***появата на Христос като етерно същество за разлика от физическия Христос на Палестина.*** Защото сега сме достигнали момента, когато Етерният Христос влиза в живота на Земята и ще стане видим – първо само за малък брой индивиди - чрез форма на естествено ясновидство. Тогава в течение на следващите три хиляди години Той ще стане видим за все по-голям брой хора. Това неизбежно ще се случи в естествения ход на развитието. Това, че ще се случи, е толкова вярно, колкото и постиженията на електричеството през деветнадесети век. Редица хора ще видят Етерния Христос и сами ще преживеят събитието, което се случи в Дамаск. Но това ще зависи от това дали тези хора ще се научат да бъдат нащрек за момента, в който Христос ще се приближи до тях. Само след няколко десетилетия това ще се случи, особено за тези, които са млади - вече е направена подготовка за това - някой индивиди тук или там да имат определени преживявания. Ако някой е изострил зрението си чрез усвояване на антропософията, той може да осъзнае, че внезапно някой се е приближил да му помогне, да го накара да бъде нащрек за това или онова. А в действителност при него ще е дошъл Христос, въпреки че той вярва, че е видял физически човек. Но той ще разбере, че това, което е видял, е свръхсетивно същество, защото то веднага изчезва... Много човешки същества ще имат такова преживяване, когато седят мълчаливи в стаята си, натежали и потиснати, без да знаят накъде да се обърнат… Вратата ще се отвори и етерният Христос ще се появи и ще им каже думи на утеха. Христос ще стане жив Утешител за хората. Колкото и странно да изглежда все още, вярно е все пак, че много пъти, когато хората - дори в значителни количества - седят заедно, без да знаят какво да правят и чакат, те ще видят Етерния Христос. Самият Той ще бъде там, ще разговаря с тях, ще накара гласа Му да се чуе на такива събирания. Тези времена наближават и положителният, градивен елемент, описан сега, ще има реален ефект в еволюцията на човечеството.

Тук няма да кажем и дума срещу големия напредък, постигнат от културата в наши дни - тези постижения са от съществено значение за благополучието и свободата на хората. Но каквото и да може да се постигне по пътя на външния напредък в овладяването на силите на природата, е твърде малко и незначително в сравнение с благословията, дадена на индивида, преживяващ пробуждащата се душа чрез Христос - Христос, който сега ще действа в човешката култура и нейните проблеми... По този начин хората ще придобият сили, които водят до обединение.

Наистина, Христос внася градивни сили в човешката култура и цивилизация. Ако погледнем в ранните следатлантски времена, ще открием, че човешките същества са построили своите жилища по методи, доста различни от използваните днес. В онези дни са използвали всякакви видове растящи неща. Дори когато строят дворци, те призовавали природата на помощ, като използвали растения, преплетени с клони на дървета и т.н. Днес хората трябва да строят със счупени фрагменти. Ние създаваме цялата култура на външния свят с продуктите на фрагментацията. В течение на следващите години ще разберете още по-добре колко много в нашата култура е продукт на разрушението.

Самата светлина се самоунищожава в нашата Следатлантска епоха от съществуването на Земята. До времето на Атлантида земният процес е бил прогресивен процес, но оттогава е процес на упадък, процес на гниене…

Какво е светлина? Светлината се разлага, а разложената светлина е електричество. Това, което познаваме като електричество, е светлина, която се разлага вътре в материята. А химическата сила, която претърпява трансформация в процеса на земната еволюция, е магнетизъм. И все пак една друга, трета сила ще стане активна и ако изглежда, че електричеството днес прави чудеса, тази трета сила ще повлияе на цивилизацията по още по-чудотворен начин. Колкото повече от тази сила употребяваме, толкова по-бързо земята ще се стреми да се превърне в труп и нейната духовна част ще се подготви за въплъщението на Юпитер[[29]](#endnote-29). Трябва да се приложат сили с цел унищожение, за да може човекът да се освободи от Земята и тялото на Земята да отпадне. Докато Земята е участвала в прогресивна еволюция, такова унищожение не е имало, тъй като само разлагащата се земя може да използва големите постижения на електричеството. Колкото и странно да звучи, това постепенно трябва да стане известно... Трябва да разберем процеса на еволюция, за да оценим нашата култура по правилния начин. От това ще научим, че е необходимо земята да бъде унищожена; иначе духът няма да стане свободен. Ще се научим да ценим това, което е положително, а именно проникването на духовни сили в нашето битие на земята.

По този начин ние осъзнаваме какъв огромен напредък беше отбелязан от факта, че бе необходимо Христос да ходи три години по земята в едно специално подготвено човешко тяло, за да може да бъде видян с физически очи. Но чрез това, което стана през време на тези три години, хората узряха, за да могат да виждат онзи Христос, който ще ходи в етерно тяло и Който ще влезе в земния живот така истински и ефективно, както направи физическият Христос в Палестина. Ако човешките същества наблюдават такива събития с незатъмнени сетива, те ще знаят, че има едно етерно тяло, което ще се движи във физическия свят, но ще знаят, че това е единственото етерно тяло, което може да работи във физическия свят, както иначе действа едно човешко физическо тяло. То ще се различава от физическото тяло само по това, че ще може да бъде, по едно и също време, на две, три, дори на сто и на хиляди места… което е възможно само за една етерна форма - не и за физическа... Това, което ще бъде постигнато в човечеството чрез този по-нататъшен напредък, е, че двата полюса, които споменах - интелектуалният и моралният - все повече и повече ще се съединяват в едно… и ще се слеят в единство... Това ще стане, защото в течение на следващите хилядолетия човешките същества ще се научат все повече да наблюдават етерния Христос в света; все повече и повече те ще бъдат проникнати и в будния живот от прякото действие на доброто от духовния свят. Докато сега волята спи през деня и човекът е в състояние да ù повлияе само индиректно чрез мисълта, в течение на следващите хилядолетия, чрез това, което от нашите дни нататък действа в човечеството и което идва от Христос, действията на човека ще стават все по-правилни.

Мечтата на Сократ, че добродетелта може да бъде преподавана, ще се сбъдне… Все повече и повече ще съществува възможност за това, не само нашия интелект да бъде пробуждан и насърчаван чрез ученията, а чрез тези учения да бъдат разпространявани също и морални импулси. Шопенхауер беше казал: „Да се ​​проповядва морал е лесно; установяването му е най-трудно.” Защо е така? Защото всъщност с проповядване не се разпространява никакъв морал… Човекът може много добре да разбира моралните принципи и да не ги изпълнява. За повечето хора важат думите на апостол Павел: Духът е силен, обаче плътта е слаба. Това ще се промени чрез моралния огън, струящ от фигурата на Христос. Обаче благодарение на този факт хората все повече ще разбират необходимостта от моралното и неговите импулси. С това те ще преобразят Земята, тъй като все повече ще чувстват, че моралното принадлежи на Земята. И в бъдеще неморални ще могат да бъдат само онези хора, които ще получават помощ от неморалното, които ще бъдат обсебени от зли демони, от ариманически, азурически Същества, и ще се стремят към това обсебване.

Това е бъдещото състояние на Земята: ще има достатъчен брой хора, които все повече ще учат моралното и същевременно ще укрепват основанията на морала; но ще има също и такива, които по тяхна свободна воля ще искат да се отдават на злите Същества и ще изграждат един господар на злото, който ще воюва срещу добрите. Никой няма да бъде принуждаван, всеки ще е свободен в своето решение.

После на Земята ще дойде онова време, когато ще настъпи това, което както много други неща се съдържа единствено във величествените определения на източния окултизъм, на източната мистика, когато тази морална атмосфера ще е нараснала до висока степен. За този момент източната мистика говори от няколко хилядолетия насам. Особено силно говори тя след идването на Буда за онова бъдещо положение, когато Земята ще бъде потопена в една морална етерна атмосфера. И още от времето на великите Риши пред източната мистика е стояла една надежда на бъдещето, че ще дойде този импулс за Земята и че той ще се дължи на Вишва-Карман или, както казваше Заратустра, на Аура Маздао. Така тази мистика се досещаше, че този морален импулс, тази морална Земна атмосфера ще се поражда от Съществото, което наричаме Христос и тъкмо в него, в Христос, влагаше своята надежда тази източна мистика. Средствата на източната мистика не достигаха, за да може тя да си го представи, но тя можеше да си представи онова, което щеше да настъпи като последствие от това събитие. Източните мистици можеха да си представят, че потопените в огъня - в светлината на Слънцето - чисти Акашови форми ще се появят в течение на пет хиляди години след озарението на Буда като един вид войнство на този, който не може да бъде познат чрез източната мистика. Наистина, това е една забележителна представа: Ще дойде нещо, което ще направи възможно чрез една пречистена морална атмосфера на Земята да бродят Синовете на светлината и на огъня, не въплътени във физическа форма, а като чисто Акашови форми. Но тогава ще бъде налице също и Учителят (пет хиляди години след озарението на Гаутама Буда), който ще учи хората какво представляват тези чудни форми, тези чисти огнени и светлинни форми. Този учител ще бъде Майтрейя Буда, който ще се яви три хиляди години след нашето време, който отново ще може да поучава хората за Христовия Импулс.

Така източната мистика се съединява с християнското познание на Запада в едно красиво, чудно единство. И става ясно също, че онзи, който ще се яви три хиляди години след нашето време като Майтрейя-Буда, дотогава постоянно ще идва на Земята, въплътен като Бодисатва, т.е. като приемник на Гаутама Буда. Едно от неговите въплъщения беше това около сто години преди началото на нашето летоброене в лицето на Йешу бен Пандира. Този Йешу бен Пандира е същият онзи, който някога ще стане Майтрейя-Буда и който дотогава постоянно ще се преражда на всеки сто години, а именно все още не като Буда, а като Бодисатва. Също в нашата епоха, сега в двадесетия век, от този Бодисатва, който някога (не сега, а някога) ще стане Майтрейя Буда, изхождат най-важните учения за Христовото Същество и за Синовете на огъня, или както ги наричат индийците – Агнишватас.

Онези неща, по които човек може да разпознае съществото, което ще стане Майтрейя Буда, са общи за целия истински източен мистицизъм и за християнската мъдрост. Онзи, който някога ще стане Майтрейя-Буда и който, за разлика от Синовете на огъня, ще се явява като Бодисатва във физическо тяло, ще може да бъде познат по това, че докато е млад никой човек не ще предчувства каква индивидуалност се крие в него… Винаги ще бъде така, че онези, които разбират нещата, ще познаят при един такъв човек, че в него е въплътен Бодисатва едва между неговата тридесета и тридесет и третата година. Тогава настъпва нещо като един вид смяна на личността. И самият Майтрейя-Буда ще бъде разпознат от човечеството именно в тридесет и третата година на неговия живот. Както Христос Исус започна своето дело в тридесет и третата си година, така Бодисатвите, които отсега нататък ще проповядват Христос, ще бъдат разпознати в тридесет и третата година на техния живот. И самият Майтрейя-Буда, който като преобразен Бодисатва ще говори за великите тайни на съществуването с велики, мощни слова, за които днес не може да се даде никаква представа, той ще говори на един език, който първо трябва да бъде създаден, защото днес никой човек не би могъл да намери думите, с които някога Майтрейя-Буда ще говори на хората… Днес не може да се говори така на хората, понеже все още не съществува физически орган за това... От устата на Озарения ще се разливат не само учения, а самите негови учения ще вливат в човешките души морални импулси, морални подтици. Такива думи още не могат да бъдат изговорени от един физически ларинкс... Сега те могат да съществуват само в моралните светове.

Антропософията е подготовката за всичко, което крие бъдещето. Тези, които приемат процеса на човешката еволюция сериозно, решават да не позволят развитието на душата да спре, а да гарантират, че нейното развитие в крайна сметка ще позволи на духовната част на земята да стане свободна, оставяйки по-грубата част да отпадне като труп - защото човешките същества биха могли да провалят целия процес. Тези, които искат еволюцията да успее, трябва да придобият разбиране за духовния живот чрез това, което днес наричаме антропософия. Така култивирането на антропософията се превръща в задължение; знанието се превръща в нещо, което действително преживяваме, нещо, към което носим отговорност. Когато вътрешно осъзнаваме тази отговорност и имаме тази решимост, когато преживяваме мистериите на света, така че да събудим в нас желанието да станем антропософи, тогава нашият опит е правилен. Антропософията обаче не трябва да бъде нещо, което просто задоволява нашето любопитство; по-скоро трябва да е нещо, без което не можем да живеем. Само тогава нашите чувства ще са такива, каквито трябва да бъдат и само тогава ние ще живеем като градивни камъни в това велико дело на строителството, което трябва да се извърши в човешките души и може да обхване цялото човечество.

Следователно антропософията е разкриване на истински световни феномени, които ще се изправят пред хората от бъдещето и ще се изправят пред нашите собствени души, независимо дали все още са във физическо тяло или в живота между смъртта и новото раждане. Този поврат ще ни засегне, независимо дали все още живеем във физическото тяло или вече ще сме го отхвърлили. Само че хората трябва да постигнат разбиране за тези събития още докато се намират тук на Земята във физическо тяло, понеже между смъртта и едно ново раждане те ще бъдат засегнати от това, което ще настъпи. За онези, които постигнат разбиране за Христос сега във физическо тяло, за тях ще бъде все едно дали ще живеят още на Земята, когато настъпи момента да видят Христос, или ще са минали вече през Портата на смъртта. Обаче онези, които сега отхвърлят разбирането на Христос, ако са минали вече през Портата на смъртта по времето, когато настъпи това събитие, ще трябва да чакат до следващото въплъщение, защото основата не може да бъде положена между смъртта и новото раждане. Обаче когато основата веднъж е положена, тя продължава да съществува и Христос ще бъде видим за съответните хора също и между смъртта и новото раждане. Така антропософията става за нас нещо, което ние изучаваме не само с оглед на физическия живот, а нещо, което има стойност също и тогава, когато ще сме минали вече през Портата на смъртта.

Това е, което исках да ви предам днес като разбиране за човечеството… А сега ще отговоря и на някои въпроси.

Себепознанието е нещо трудно, защото човекът е устроен така, че той е свързан с всички висши светове и Същества. Това, което се намира в нас, са сянкови образи на великия свят и това, което е нашият организъм, което съставлява така наречените наши съставни части - нашите физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и нашият Аз - за божествените Същества това са отделни светове. Това, което при нас е физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и Аз, то е единият свят, другият свят е по-висшият, Небесният свят. За божествено-духовните Същества съставните части на човешкото същество са висши божествено-духовни светове. Човекът е нещо толкова сложно, понеже той е едно действително отражение, един действителен огледален образ на духовния свят. Това трябва да го доведе до съзнанието за неговото човешко достойнство. Обаче, изхождайки от това познание, че сме наистина един образ, но и че сме още твърде далеч от това, което трябва да бъдем, по околния път на това познание ние градим познанието, което ни кара наред със съзнанието за нашето човешко достойнство да постигнем също истинската скромност и смирение по отношение на Макрокосмоса и неговите Богове.

**ЧАСТ ОТ ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСИ, ЗАДАДЕНИ СЛЕД ЛЕКЦИЯТА**

Въпрос: Как трябва да разбираме „говоренето на езици” при апостол Павел?

Отговор: При някои хора може да се случи по изключение „говоренето на езици” да съществува не само в будно състояние, но в това говорене да преминава нещо, което иначе съществува само при съзнанието, което човек има по време на сън. Това е явлението, за което говори апостол Павел. Гьоте се изказва по този въпрос от същата гледна точка. Той е написал две много добри студии върху този феномен.

Въпрос: Как занапред ще разбираме утешителните думи на Христос?

Отговор: Хората ще чувстват тези утешителни думи сякаш чрез своето собствено сърце. Това може да наподобява физическото чуване.

Въпрос: Какво представляват химическите сили и вещества по отношение на духовния свят?

Отговор: В света съществуват определен брой вещества, които могат са се съединяват и да се разединяват. Това, което наричаме химизъм, е проектирано във физическия свят от света на Девакана, така че в съединението на две вещества според техните атомни тегла имаме едно сянково отражение на два музикални тона от хармонията на сферите. Химическото родство на две вещества във физическия свят е едно сянково отражение от света на хармонията на сферите. Числовите отношения на химията са действително израз на числовите отношения на хармонията на сферите. Тази хармония на сферите вече е замлъкнала поради сгъстяването на материята. Ако бихме довели веществата физически до едно етерно разреждане и бихме могли да възприемаме атомните числа като вътрешен формиращ принцип, ние бихме чували хармонията на сферите.

Картина, която съдържа текст, визитка, Шрифт, почерк

Описанието е генерирано автоматичноНие имаме физическия свят, астралния свят, нисшия Девакан и висшия Девакан. Ако бихме слезли с едно ниво още по-надолу, отколкото до физическия свят, тогава бихме стигнали до под-физическия свят, в под-астралния свят, в по-долния или в злия долен Девакан. Злият астрален свят е областта на Луцифер, Злият нисш Девакан е областта на Ариман и Злият висш Девакан е областта на азурическите Същества. Когато изтласкаме химизма по-надолу от физическия свят, от физическото поле, в злия нисш деваканически свят, тогава се ражда магнетизмът, а когато изтласкаме светлината в под-материалното, т.е. с една степен по-долу от материалния свят, ражда се електричеството. Когато изтласкаме това, което живее в хармонията на сферите още по-надолу до областта на азурическите Същества, тогава се появява една още по-страшна сила, която не ще може да бъде държана още дълго време в тайна. Трябва само да си пожелаем, че когато дойде тази сила, която трябва да си представим като много, много по-мощна от най-силното електрическо разтоварване и която във всеки случай ще се прояви, тогава трябва да си пожелаем хората да нямат вече нищо неморално в себе си преди тази сила да бъде дадена на човечеството чрез един откривател.

Въпрос: Какво представлява електричеството?

Отговор: Електричеството е светлина в под-материално състояние. Там светлината е „пресована” по най-тежкия начин. На светлината трябва да припишем също един вид вътрешност, тя е във всяка точка самата тя. Топлината може да се разпространява в пространството в три направления, при светлината трябва да говорим за едно четвърто направление: тя е четворно разширена, като четвърто направление тя има вътрешността.

Въпрос: Какво ще стане с трупа на Земята?

Отговор: Ние имаме като остатък от развитието на Луната[[30]](#endnote-30) нашата Луна, която се върти около Земята. Също така от Земята ще остане един остатък, който ще се върти около Юпитер[[31]](#endnote-31). След това остатъците ще се разложат постепенно в мировия етер. На Венера[[32]](#endnote-32) вече няма да има такъв остатък. Първоначално тя ще се яви като чиста топлина, после ще се превърне в светлина и отново ще премине в духовния свят. За Земята остатъкът ще се превърне в труп. Това обаче е един път, който не трябва да бъде следван от човека, защото в този случай той би бил изложен на ужасни мъки. Обаче все пак с този труп ще заминат определени Същества, тъй като чрез това те ще се развият още по-високо.

**Към отговорите на поставените въпроси:**

В под-физическия свят се отразяват:

**Астрален свят - Област на Луцифер**

**Нисш Девакан - Област на Ариман**

**Висш Девакан - Област на азурическите Същества**

**10. Индивидуални духовни същества и неделимата основа на света: Част 1**

*Дорнах, 18 ноември 1917 г*

Ще си спомните изследванията, в които се опитахме да установим връзка между различните предпоставки и твърдения на съвременната психоанализа… а това, което по-точно имаше значение за мен в тези изследвания, бе да внеса яснота в понятието „несъзнавано“ ("безсъзнателно", „подсъзнателно“), за да покажа, че начинът, по който понятието „несъзнавано“ обикновено се използва в психоанализата, е по същество неоснователен. Докато човек не е в състояние да отиде отвъд тази концепция - една чисто негативна концепция - не може да се каже повече от това, че психоанализата работи с недостатъчни методи на познание върху един особено предизвикателен феномен днес. Тъй като психоаналитиците се стремят да изследват душата и духа и, както забелязахме, дори преследват тази душа и дух в социалния живот, трябва да признаем, че тук имаме отправна точка, която е много по-значима от това, което официалната академична наука може да предложи в тази област. Обаче, тъй като аналитичната психология се опитва да се намеси в живота чрез педагогика, терапия, а скоро навярно и чрез социално-политически средства, опасностите, свързани с този въпрос, трябва да се разглеждат с голяма загриженост.

Така възниква въпросът какво по същество е онова, което днешните изследователи не могат и не желаят да достигнат. Те признават, че съществува една душевна природа отвъд съзнанието - търсят душа отвъд съзнанието - но не могат да се издигнат до познание на самия дух... Духът по никакъв начин не може да бъде схванат чрез концепция за несъзнаваното, защото един несъзнателен дух е като човешко същество без глава. Обърнах вниманието ви, че има хора, които при определени истерични състояния се разхождат по улиците и виждат в другите човешки същества само телата им, но не и главите им. Ако човек не е в състояние да види главата на едно лице, това е определена болестна форма. Сред съвременните изследователи има такива, които вярват, че (в подобни случаи)[[33]](#endnote-33) виждат целия дух... Обаче (тъй като те представят духа като несъзнателен) това веднага показва, че самите те са станали жертва на илюзия - илюзията, че има несъзнателен дух, дух без съзнание… Т.е., ако виждаме безглàви хора и си представяме, че виждаме целия им дух, това показва, че сме станали жертва на илюзия, ако прекрачим прага на съзнанието, независимо дали по правилния начин (както винаги сме го описвали в нашите духовно-научни изследвания) или по болен, ненормален начин, каквито са обикновено случаите, явяващи се при психоаналитиците. Когато човек прекрачи прага на съзнанието, той винаги навлиза в духовна сфера… Да, независимо дали навлиза в подсъзнанието или в свръхсъзнанието, човек винаги навлиза в духовна сфера. Това обаче е сфера, в която духът е съзнателен по определен начин… развива известна форма на съзнание... Където има дух, има и съзнание. Трябва само да се търсят условията, при които съществува въпросното съзнание. Чрез духовната наука е възможно да се разпознае какъв тип съзнание има определено духовно същество.

Преди седмица тук бе разказан случаят на една дама, която, напускайки някакъв прием, едва не била сгазена от някакви коне, а след това е била възпряна да не скочи в една река и е била занесена обратно в къщата, от която бе избягала. Там тя е била с домакина на къщата, защото по някакъв неясен, подсъзнателен начин е била влюбена в този мъж. В този случай не може да се каже, че духът, който не принадлежеше на съзнанието на тази дама - този дух, който я тласкаше и водеше - е един несъзнателен дух или че е несъзнателно душевно качество. Всъщност това е нещо изключително съзнателно. Съзнанието на този демоничен дух, който отвежда дамата обратно при нейния незаконен любовник, този демон наистина е с много по-остро съзнание, отколкото дамата в нейното безумие (т.е. в нейното собствено съзнание). Когато човешкото същество по някакъв начин прекрачи прага на своето съзнание, тези духове, които тогава стават активни и мощни, не са безсъзнателни духове... Такива духове стават съзнателно активни и мощни по свое собствено право. Изразът „несъзнателен дух“, както го използват психоаналитиците, няма никакъв смисъл. Ако трябваше да говоря само от собствената си гледна точка, бих могъл да кажа, че цялата знаменита компания, която седи тук около мен, е моето безсъзнателно, моето подсъзнание, ако не бях запознат с него. Точно толкова малко основание имаме да опишем като несъзнателни духовните същества, които ни заобикалят и които завладяват личността при определени условия, какъвто бе случая, който разказах преди седмица… За нас те са подсъзнателни - не се улавят от съзнанието, което живее директно в нас - но сами по себе си те са напълно съзнателни.

Изключително важно е да се знае това - особено за задачата на Духовната Наука в наше време - основно защото познаването на духовния свят, който се намира от другата страна на прага, и познаването на истински самосъзнателните индивидуалности не е само постижение на днешната духовна наука, а е фактически едно древно знание. В по-ранни времена то е било познавано само чрез едно древно, атавистично ясновидство. Днес човек го познава чрез други методи… и постепенно се научава да го познава... Знанието за действителни духове, които могат да бъдат открити извън човешкото съзнание - духове, живеещи при условия, различни от човешките, но стоящи в непрекъсната връзка с човешките същества; духове, които могат да обхванат мисленето, чувствата и волята на човешкото същество, да овладеят човешкото същество в неговото мислене, чувства и воля - това знание винаги е било там. Това знание винаги е било смятано за тайното съкровище на определени братства, които са третирали това знание в своите кръгове като строго езотерично. Защо са го третирали по този начин? Да дадем подробности по този въпрос, би ни отвело твърде далеч в този момент… Но трябва да се каже, че отделните братства бяха проникнати от искреното убеждение, че по-голямата част от човечеството не е достатъчно зряло за това познание… И наистина, това до голяма степен беше именно така... Обаче много други братства, които се наричат ​​братства на левицата, се стремят да запазят това знание в тайна, защото такова знание, когато бъде завладяно от малка група, ще даде на тази група власт над други, които не притежават такова знание. Винаги е имало опити, чиято цел е била да се осигури властта на определени групи над други.

В наши дни е особено необходимо да има истинска яснота по тези въпроси. Както знаете (дадох ви подробности по това в последните лекции), от 1879 г. човечеството живее в много специална духовна ситуация. От 1879 г. извънредно мощни духове на тъмнината са преместени от духовния свят в човешкото царство и онези хора, които се придържат към Мистериите, свързани с този факт и неправомерно ги поддържат вътре в малки групи, могат да причинят всичко, което можете да си представите с тези тайни. Днес ще ви покажа точно как някои тайни, които се отнасят до съвременното развитие, могат да бъдат използвани по неправомерен, злонамерен начин. Трябва обаче да внимавате и всичко, което казвам днес, да обмислите съгласувайки го с онова, което ще добавя утре от по-историческа гледна точка.

Всички вие знаете, че от дълго време в нашия антропософски поток се обръща внимание на факта, че този наш двадесети век е именно периодът в еволюцията на човечеството, в който трябва да се създаде специално отношение към Христос. Тази връзка с Христос ще възникне в хода на двадесети век и, както знаете, още през първата половина ще започне феноменът, представен в първата ми Мистерийна Драма, чрез което явление, за един голям брой хора, Христос ще стане едно действително, съществуващо в етерния свят, същество.

Знаем, че всъщност живеем в ерата на материализма. Знаем, че от средата на деветнадесети век този материализъм е достигнал своята кулминация. В действителност обаче полярностите трябва да се сближат... Точно тази кулминация на материализма в еволюцията на човечеството трябва да се съчетае с интензификацията в човешката еволюция, която води до истинско съзерцаване на Христос в етерното. Човек може да разбере, че самото обявяване на тайната за виждането на Христос - на тази нова връзка с човечеството, в която Христос ще влезе - би събудило недоброжелателство и съпротива от някои човешки същества. Това биха били членове на определени братства, които са искали да използват събитието от двадесети век (това събитие на появата на етерния Христос) и които са искали да го използват за свои собствени цели и да не позволят то да стане общочовешко знание. Има братства - а братствата винаги влияят на общественото мнение, като разпространяват това или онова по начин, който най-малко би бил забелязан от хората… Да, има определени окултни братства, които разпространяват посланието, че епохата на материализма почти е изтекла и че по определен начин вече е само едно минало… Тези бедни, жалки, „умни хора“ – в кавички, разбира се – в множество събрания, книги и общества разпространяват учението, че материализмът се бил изчерпал и че почти вече е възможно да се долови духа, но те не могат да предложат на хората нищо повече от думата дух и отделни фрази. Тези хора, повече или по-малко, са в услуга на онези, които имат интерес да говорят, че материализмът бил „съсипан от лошо управление“, така да се каже. Това разбира се не е вярно… Напротив, материалистичното мислене е в процес на развитие… И то процъфтява най-много, когато хората се самозалъгват, вярвайки, че вече не са материалисти. Материалистичният начин на мислене е в процес на нарастване и ще продължи да се увеличава още около четири или пет века.

Необходимо е да схванем този факт с много ясно съзнание… трябва да знаем, че е така... Човечеството ще достигне до истинско изцеление, когато човек работи толкова задълбочено в живота на духа, че му е абсолютно ясно какво Петата Следатлантска епоха има за цел - изкореняването на материализма от общата еволюция на човечеството. Едно по-духовно същество обаче трябва да противодейства на материализма. В предишни лекции съм говорил за това, на което хората от Петия Следатлантски период трябва да се научат да посрещат, т.е. за напълно съзнателната борба срещу злото, което се надига в еволюцията на човечеството. Както в Четвъртата Следатлантска културна епоха основната задача бе борбата с раждането и смъртта, така и сега сме изправени пред борба със злото. Следователно това, което има значение сега, е да схванем Духовното учение в пълно съзнание, така че да не хвърля пясък в очите на съвременниците, сякаш дяволът на материализма не съществува… Материализмът ще процъфтява все повече още известно време… А онези, които боравят с тези неща не по правилния начин, знаят за събитието на новото появяването на Христос така добре, както и аз, обаче те се отнасят към това събитие по различен начин.

За да може човек да разбере това, трябва да държи очите си отворени за следното. Сега когато човечеството е станало това, което в Следатлантско време е, има една фраза, която много хора си повтарят, за да запазят удобното си спокойствие: "Докато живеем тук между раждане и смърт, трябва да се отдаваме на живота. Ако по-късно, когато преминем през смъртта, наистина влезем в един духовен свят, то той с течение на времето ще ни се разкрие, а за това ние можем да почакаме. Тук ще се радваме на живота си, така като че ли има само един материален свят; а ако човек след смъртта си наистина влезе в един духовен свят, то този свят тогава ще ни се разкрие, ако наистина съществува.“ Тази фраза е напълно неправилна. Подобно отношение е почти толкова умно, колкото обещанието, което някой дава, казвайки: "Колкото и да е вярно, че има Бог на небето, аз съм атеист!" Това е също толкова ниско-интелигентно, колкото когато казват: "След смъртта ще разберем как стоят нещата, междувременно изобщо не е необходимо да се занимаваме с Духовна Наука“. Това отношение винаги е било оспоримо, но в Следатлантическия период, в който живеем, то става особено зловещо, защото е било особено натрапвано на човешките същества от силите на злото. Когато човек при сегашните условия на еволюция преминава през портала на смъртта, той взема със себе си условията на съзнание, които е създал за себе си между раждането и смъртта. Човекът, който при настоящите обстоятелства се е занимавал изключително с материалистични идеи, понятия и сетивни впечатления от материалния (сетивния) свят, се осъжда след смъртта си да живее в среда, в която имат значение само понятията, дефинирани по време на телесния живот. Човешкото същество, което е усвоило духовни идеи, влиза в духовния свят законно, но този, който е отхвърлил духовните идеи, е принуден да остане в определен смисъл в рамките на земните условия, докато той - и това може да продължи дълго време - не се научи да усвоява достатъчно духовни концепции, за да може да бъде пренесен от самите тях в духовния свят. Дали поглъщаме духовни концепции или ги отхвърляме, следователно, определя нашата среда от другата страна на прага. Много от тези души - и това трябва да се каже със състрадание - които са отхвърлили или са били възпрепятствани да усвоят духовните концепции тук в живота, все още се скитат на земята и, макар и мъртви, остават свързани със земната сфера. Душата на човешкото същество обаче, когато вече не е отделена от своята заобикаляща среда чрез физическо тяло - което тогава вече Че (? не) може да предотвратява човешката душа да действа разрушително - става източник на неспокойствие в земната сфера.

Нека проучим това, което бих искал да охарактеризирам като по-нормално обстоятелство, при което някои души при съвременните условия преминават в духовния свят след смъртта - души, които не са желали нищо да знаят за духовните понятия и опитности. Те стават източници на размирици, защото биват задържани вътре в земната сфера. Само души, които тук на земята вече са били напълно проникнати от определено отношение към духовния свят, минават през портата на смъртта по такъв начин, че да могат да бъдат приети по правилен начин в духовния свят. Те излизат от земната сфера по такъв начин, че могат да изпредат (нови) нишки към онези, оставащи зад тях нишки, които непрекъснато биват предени. Това трябва да ни стане ясно: Духовните нишки между душите на мъртвите и тези от нас, които сме свързани с тях, не се прекъсват чрез смъртта; те остават след смъртта и дори са по-близо до нас, отколкото са били тук на земята. Казаното от мен трябва да се приеме като сериозна, значима истина.

Не съм единственият, който има това знание; други също са наясно, че понастоящем това е така… Има обаче много хора, които експлоатират тази истина по ужасен начин. Днес има заблудени материалисти, които вярват, че материалният живот е единственият, но има и посветени, които също са материалисти и разпространяват материалистичното учение чрез братства. Не трябва да се заблуждавате, че тези посветени вярват глупаво, че няма дух или че човешкото същество няма душа, която може да живее независимо от тялото. Можете да бъдете сигурни, че един човек, който е бил наистина посветен в духовния свят, никога не би се предал на глупостта да вярва в обикновената материя. Има мнозина обаче, които имат определен интерес да насърчават разпространението на материализма и които правят всякакви уговорки, така че голяма част от човешките същества да вярват само в материализма и да са изцяло под негово влияние… Има братства, оглавявани от посветени, които имат точно този интерес - да култивират и разпространяват материализма. И материалистите са добре обслужвани, когато непрекъснато се говори, че материализмът вече е преодолян, тъй като има (окултни) начини да се провокират някои причини, като се използват думи с противоположно значение - начинът, по който се прави това, често е най-сложен.

Какво всъщност желаят тези посветени - тези, които много добре знаят, че човешката душа е чисто духовно същество, едно духовно същество, напълно независимо от телесността? Какво желаят тези посветени, които, въпреки че знаят това, приютяват, подтикват и култивират материалистичното мислене на човешките същества? Тези посветени желаят да има възможно най-много души, които тук между раждането и смъртта усвояват само материалистични концепции. Чрез това тези души са подготвени да останат в земната сфера… До известна степен те биват завързани към земната сфера. Представете си, че са установени братства, които ясно знаят това… които са напълно запознати с тези обстоятелства… Тези братства подготвят определени човешки души така, че да останат в царството на материалното. Ако след това тези братства уредят нещата - което е напълно възможно чрез тяхната позорна сила - така че тези души да дойдат след смъртта си в областта на силовата сфера на тяхното братство, тогава това братство се сдобива с огромна власт и сила. Следователно, тези посветени не са материалисти понеже не вярват в духа – тези посветени материалисти не са толкова глупави; те знаят добре позицията на духа… Те обаче принуждават душите да останат с материята дори след смъртта, само за да използват тези души за собствените си цели. От тези братства, по този начин, се създава клиентела от души, които остават в царството на земята… Тези души на мъртвите имат в себе си енергии, които могат да бъдат направлявани по различни начини, чрез които могат да се постигат различни неща и чрез които човек може да придобие специална, манипулационна сила върху онези, които не са посветени в тези неща. Така някои братства подреждат нещата.

Това е просто споразумение на определени братства. По тези въпроси човек може да се ориентира ясно, само ако не се остави да бъде заблуден от тъмнината и мъглата и не се остави да бъде измамен от вярата, че такива братства, или не съществуват, или че дейността им е безвредна. Те в никакъв случай не са безобидни и, всъщност, са изключително вредни… Те казват, че хората трябва да навлизат все по-дълбоко в материализма и че трябва да вярват, че духовните сили съществуват, но че тези духовни сили не са нищо друго освен определени сили на природата.

Бих искал да ви опиша идеала, който притежават подобни братства. Човек трябва да положи малко усилия, за да разбере ситуацията. Затова си представете сами един безобиден свят на хора, които донякъде са подведени от преобладаващите днес материалистични концепции, които са се отклонили малко от старите, установени религиозни идеи. Представете си сами такова безобидно човечество. Може би можем да си го представим графично.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **[Диаграма 5](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://www.rsarchive.org/Lectures/ReapChrist/Diag.php?images/Reappearance_of_Christ_in_Etheric4.png%2B5)** |  |  |  |

Тук си представяме царството на едно такова безобидно човечество (по-големия кръг)… Както казах, това човечество не е напълно наясно с духовния свят… Подведени от материализма, те не са сигурни как трябва да се държат към духовния свят…  не знаят как трябва да се отнасят към тези, които са преминали през портала на смъртта… Нека приемем, че царството на такова братство е тук (по-малкия кръг в зелено). Това братство разпространява ученията на материализма; грижи се хората да мислят с чисто материалистични мисли. По този начин братството води до размножаване на души, които остават в земната сфера след смъртта. Те биха станали духовна клиентела за ложата (на рисунката в оранжево). Това означава, че са създадени мъртви хора, които няма да напуснат земната сфера, но ще останат на земята. Ако е направена правилната подготовка, те могат да бъдат задържани в ложите. Следователно по този начин са създадени ложи, които съдържат, както живи, така и мъртви, но мъртви, които са свързани със земните сили. И нещата биват направлявани така, че тези хора да провеждат сеанси и заседания по същия начин, както бе случаят със сеансите, провеждани през втората половина на 19-тото столетие, за които вече съм говорил. Тогава може да се случи - и аз ви моля да запомните това добре - че онова, което става в тези сеанси, се направлява от ложата с помощта на въпросните мъртви. Истинската цел на майсторите на тези ложи обаче е, щото човешките същества да не знаят, че имат работа с мъртвите, а да си мислят, че имат работа с по-висшите сили на природата… Хората са накарани да вярват, че това са по-висши сили на природата и, че психизмът и други подобни са само по-висши сили на природата. По този начин истинското понятие за душата ще им бъде отнето и ще се каже, че така както има електричество, както има магнетизъм, също така има и по-висши сили… Фактът, че тези сили се извличат от души, е скрит - крият го онези, които направляват ложата... Чрез това обаче тези безвредни души постепенно стават напълно зависими от ложата - зависими в душите си - без да осъзнават какво ги подчинява, без да съзнават източника на онова, което ги направлява.

Няма друг лек срещу тази ситуация, освен знанието за нея… Когато човек знае за това, той вече е защитен. Когато човек го знае до степента, в която знанието е станало вътрешна сигурност и истинско убеждение, тогава човек е защитен. Човек обаче не трябва да бъде твърде мързелив в стремежа си да придобие знания за тези неща. Но трябва да се каже и, че никога не е твърде късно. Често съм насочвал вашето внимание към следното: тези неща могат да станат ясни само постепенно и аз само постепенно мога да събера елементите, за да ви донесат пълна яснота. Много често съм ви казвал, че през втората половина на деветнадесети век множество братства на Запада въведоха експериментално спиритизма, за да убедят себе си чрез този тест, че са стигнали толкова далеч с човечеството, колкото са възнамерявали. Това беше един опит, за да се види къде те стоят по отношение на човечеството. В тези сеанси те очакваха хората да кажат, че има висши природни сили. Обаче тези леви братства бяха разочаровани, че хората не казват това, а по-скоро казват, че в сеансите се появяват духове на мъртвите. Това беше горчиво разочарование за тези посветени… беше точно това, което те не искаха, защото тези посветени искаха да вземат от човека именно тази вяра в мъртвите - не дейността на мъртвите, не дейността на силите на мъртвите, а именно тази мисъл, че силите произлизат от мъртвите… Именно това трябваше да бъде взето (отнето) от човека - тази правилна, значима мисъл. Братствата виждат, че това е един по-висш материализъм; че това е материализъм, който не само отрича духа, но желае да принуди духа да влезе в материята. Те виждат, че материализма има форми, в които вече може да бъде отречен... Може да се каже, че материализмът е изчезнал - ние вече говорим за дух, но всички те говорят за духа по един неясен начин. Много е лесно да си материалист, когато цялата природа е превърната в дух по такъв начин, че се появява психизъм. Важното е, че човек да може да хвърли поглед в конкретния духовен свят, в конкретната духовност.

Тук вие имате началото на онова, което все повече и повече ще се усилва през следващите пет века. Тези зли братства сега се самоограничават, ала те неминуемо ще продължат своята дейност, ако не бъде тя предотвратена… а тя може да бъде предотвратена само ако хората надделеят мързела си и се обърнат към духовно-научния мироглед за света.

Чрез тези сеанси, следователно, тези братства се издадоха, така да се каже... Вместо да се покрият, те се разкриха сами чрез тези сеанси… Това показва, че техният план не е бил напълно успешен. Поради тази причина в същите тези братства се зароди импулсът да се стремят да дискредитират спиритизма за известно време през 1890-те години. Накратко, можете да видите колко дълбоко остри въздействия могат да бъдат постигнати по този начин с методите на духовния свят. Това, с което имаме работа тук, е увеличаването на власт, използвайки определени еволюционни условия, които трябва да (и ще) възникнат в хода на еволюцията на човечеството.

Тази нарастваща материализация на човешките души, това затваряне на човешките души в рамките на земната сфера (ложите са също в земната сфера) - срещу това трябва да се противодейства. Следователно, ако душите се навъртат около ложите и, за да бъдат в помощ там, те трябва да бъдат привързани към земята. Срещу този стремеж, срещу този импулс за работа в земната сфера чрез душите, се противопоставя значимия импулс на Мистерията на Голгота... Този импулс на Мистерията на Голгота е и изцелението на света срещу материализацията на душата. Пътят, поет от самия Христос, е напълно извън волята и намеренията на човешките същества. Следователно нито едно човешко същество, колкото и да е осведомено или посветено, няма влияние върху това, което прави Христос… което, в хода на двадесети век, ще доведе към появата, за която говорих и за която ще намерите указания в Мистерийните драми. Това зависи изцяло от самия Христос… Христос ще съществува в земната сфера като етерно същество. От човешкото същество зависи как ще установи връзка с Него. Следователно, никой, никой посветен, колкото и силен да е, няма влияние върху появата на самия Христос… Това ще стане… Умолявам ви да се придържате твърдо към това. Въпреки това, могат да бъдат взети мерки за приемане на това Христово събитие по този или онзи начин, за да бъде то ефективно.

Тези братства, за които току-що говорих (които искат да ограничат душите на човешките същества в материалната сфера), се стремят Христос да премине незабелязано през двадесети век - Неговото идване като етерна индивидуалност да бъде незабелязано от хората… Този стремеж се развива под влияние на една съвсем определена идея и под един определен волеви импулс… Тези братства имат стремежа да завладеят сферата на влияние, която ще дойде чрез Христос през двадесети век и да продължат и по-нататък да я владеят за едно друго същество, за което ще говорим по-късно по-подробно. Има братства на Запада, които се стремят да се борят с Христовия импулс. Те искат да поставят на мястото на Христос друга индивидуалност, която никога не се е появявала в плът, а само като етерна индивидуалност, която е със силна ариманична природа. Всички тези мерки (за които току-що говорих по отношение на мъртвите и така нататък) в крайна сметка служат на целта да отведат човешките същества далеч от Христос, Който премина през Мистерията на Голгота, и да осигурят управлението на земята за една друга индивидуалност. Това е истинска борба, а не просто нещо, което зная като абстрактна концепция или каквото и да е... Това е истинска борба, която се занимава с поставянето на друго същество на мястото на Христос в хода на човешката еволюция за остатъка от Петия Следатлантски период, а и за Шестия и Седмия. Задачата на едно здраво и честно духовно развитие ще бъде да изкорени такива стремежи, които са в истинския смисъл на думата антихристиянски - да ги премахне, да ги унищожи... Това може да се постигне обаче само чрез ясно прозрение. Това друго същество, което братството желае да замени като владетел, те ще наричат ​​„Христос“… те фактически ще го провъзгласят за „Христос“… Така че онова, което ще бъде важно, ще е да се направи разлика между истинския Христос (Който, когато се появи, няма да бъде индивидуалност, въплътена в плът) и съществото, което се отличава от истинския Христос по това, че никога досега не се е въплъщавало по време на земната еволюция. Това друго същество е такова, което е достигнало само етерно въплъщение и то трябва да бъде поставено от братствата на мястото на истинския Христос, Който трябва да мине незабелязан.

Тук имаме част от битката, свързана с фалшифицирането на външния вид на Христос през двадесети век. Този, който наблюдава живота само на повърхността - преди всичко във външните дискусии за Христос и въпроса за Исус и т.н. - той не гледа в дълбините… Това е мъглата, изпаренията, с които се заблуждават хората, отклоняват ги от по-дълбоките неща, от това, което е същественото. Когато теолозите спорят за Христос, в такива дискусии винаги има духовно влияние отнякъде. След това тези хора насърчават съвсем различни идеи и цели от тези, в които действително вярват съзнателно.

Именно тук се крие и опасността от концепцията за безсъзнателното, чрез която хората са доведени до объркване дори по отношение на такива важни неща. Тези зли братства преследват своите цели много съзнателно, но това, което братствата преследват съзнателно, естествено се случва несъзнателно за онези, които имат всякакви повърхностни дискусии и планове. Но когато говорим за несъзнаваното, ние не стигаме до същината на въпроса, тъй като това така наречено несъзнавано е просто от другата страна, отвъд прага на ежедневното съзнание. Това е именно онази сфера, в която знаещият може да разгърне своите планове. Виждате, че това е по същество едната страна на ситуацията… т.е. че наистина е така и че редица братства заемат противоположна позиция - братства, които искат да заменят дейността на Христос с дейността на друга индивидуалност… Тези братства подреждат нещата така, че да могат да постигнат тази своя цел.

На това се противопоставят братствата от Изтока - особено индийските братства - които искат да се намесят не по-малко значимо в еволюцията на човечеството. Обаче тези индийски братства преследват друга цел... Те никога не са развивали типа езотеризъм, чрез който биха могли да впримчат мъртвите в своето царство, в царството на ложите… Това е далеч от техните цели - те нямат интерес към такива неща. От друга страна обаче, те също не желаят Мистерията на Голгота с нейния импулс да завладее еволюцията на човечеството… Те също не желаят това… Но те не го желаят, не защото мъртвите са на тяхно разположение (както посочих, че е случаят при братствата на Запада)... Те искат да се бият срещу Христос, Който ще се намеси в човешката еволюция като етерна индивидуалност в хода на двадесети век… Но не чрез изместване и подмяна с друга индивидуалност - за тази цел те ще имат нужда от мъртвите (а те нямат такива)…. Вместо това, те искат да отклонят интереса на хората от Христос. Тези братства от Изтока (особено индийските братства) не желаят да позволят на християнството да стане силно. Те не желаят да процъфтява интересът към истинския Христос, който е преминал през мистерията на Голгота - интересът към Христос, който имаше само едно въплъщение за три години тук на земята и който не може да се появи отново на земята във физическо въплъщение... Те не желаят да използват мъртвите в своите ложи, а нещо различно и извън това, което някога са били просто живи човешки същества. В тези индийски, източни ложи - на мястото на мъртвите, използвани от западните ложи - се използва друг вид същество...

Когато едно човешко същество умира, то оставя след себе си своето етерно тяло - то, както знаете, се отделя от него скоро след смъртта му… При нормални условия това етерно тяло се асимилира от космоса. Това абсорбиране е донякъде сложно, както съм ви показвал по много различни начини. Преди Мистерията на Голгота обаче и дори след Голгота, особено в източните региони, е било възможно нещо доста отличително. Когато човешкото същество след смъртта предава своето етерно тяло, определени същества са в състояние да обитават това етерно тяло… след което те стават етерни същества в тези етерни тела, които са били оставени настрана от човешките същества. Следователно в източните региони и сега се случва, не мъртви хора, а всякакви демонични духове да се населяват в етерните тела, оставени настрана от човешки същества. Такива демонични духове, които обитават изоставените от хората етерни тела, биват приемани в Източните ложи. Западните ложи от левия път имат мъртвите, които са били директно затворени в материята; а Източните ложи на левицата имат демонични духове - духове, които не принадлежат на земната еволюция, но които се прокрадват в земната еволюция, като заемат етерните тела, освободени от човешките същества.

Екзотерично (т.е. външно) това явление се генерира чрез почитание, благоговение. Знаете, че някои братства владеят изкуството да предизвикват илюзии. Тъй като хората не знаят колко широко разпространена е вече илюзията в действителност, те лесно могат да бъдат измамени от изкуствено създадени илюзии. Това се прави по следния начин: онова, което човек иска да постигне, се облича във формата на преклонение, благоговение. Представете си, че имам група хора (роднинско племе) и че аз съм подредил предварително, като "зъл" брат, възможността, щото етерното тяло на един праотец да бъде заето от едно демонично същество… И аз казвам на тази роднинска група, че те трябва да благоговеят пред този праотец. Праотецът е просто онзи, който е изоставил своето етерно тяло, което пък е било заето от демони чрез машинации на ложата. Това е начинът, по който възниква благоговение пред тези праотци. Обаче тези праотци, които се обожествяват, са просто демонични същества вътре в етерното тяло на съответния праотец.

Като се работи по този начин, както го правят Източните ложи, може да се отклони световният мироглед на Източните народи от Мистерията на Голгота. Чрез това тяхната цел ще бъде постигната така, че Христос като индивидуалност, преминавайки над земята, да остане незабелязан от Източните народи, а може би и от много хора навсякъде. Следователно, те не желаят един фалшив Христос, а да направят така, че появата на Христос Исус да остане незабелязана.

По този начин днес се води една борба от две страни срещу Христовия импулс, появил се в етерното в течение на 20-ти век. Човечеството всъщност е включено в това. Това, което виждаме да се случва в отделни случаи, е по същество само следствие от това, което се проявява в големите импулси на еволюцията на човечеството. Поради тази причина е тъжно, че хората ще бъдат постоянно заблуждавани, когато несъзнаваното (така нареченото несъзнавано) работи в тях - било то някоя отминаваща любов или нещо подобно - когато всъщност импулси на изключително съзнателна духовност преминават от всички страни през човечеството, но оставайки относително безсъзнателни за хората, ако човек не се тревожи за тях в своето съзнание.

Към тези неща трябва да се прибавят още много други… Човешките същества, които са били искрено загрижени за еволюцията на човечеството, винаги са вземали под внимание такива неща (които характеризирахме) и са предприели това, което е правилно от тяхна гледна точка. Повече от това човешкото същество не може или не му е позволено да прави.

Едно добре запазено място за духовен живот, едно изключително добре запазено място - запазено срещу всички възможни илюзии - бе Ирландия, Ирландския остров през първите Християнски векове. Той наистина бе запазен от всички възможни илюзии, повече отколкото която и да е област на земята… Това е също и причината толкова много разпространители на Християнството да произхождат от Ирландия. Тези разпространители на християнството обаче трябваше да работят с едно наивно човечество, защото европейското човечество, сред което те действаха, в онези дни беше наистина наивно. Те трябваше да вземат под внимание това човечество в неговата наивност, но що се отнася до самите тях, те трябваше да познават и разбират великите импулси на човечеството. През четвърти и пети век ирландските посветени са били особено активни в Централна Европа. Те започнаха там и тяхната дейност се състоеше в подготовката на това, което трябваше да се случи в бъдещето. До известна степен те бяха под влиянието на познанието на посветените, което разкри, че през петнадесети век (1413 г., както знаете) трябваше да започне Петата Следатлантска епоха. Те бяха под това влияние… И знаеха също, че трябва да се подготвят за една напълно нова епоха и че това наивно човечество трябва да бъде защитено за този нов период. Какво беше направено тогава, за да се защити това наивно човечество и да се изгради ограда около него, така да се каже, за да не влизат определени вредни влияния? Какво беше направено?

Еволюцията беше ръководена първо от добре инструктирани, а след това от честни групи по такъв начин, че постепенно всички океански пътувания бяха потиснати, бяха преустановени - пътувания, които в миналото са били извършвани от Северните страни към Америка. По този начин беше уредено така, че докато в миналото лодките преминаваха от Норвегия до Америка за определени цели (ще кажа повече за това друг път), това знание за Америка бе напълно забравено от европейското население, така че връзката с Америка беше постепенно заличена. Така през петнадесети век европейското човечество вече не знае нищо за Америка. Това развитие се направляваше специално от Рим, така че по определени причини връзката с Америка бе постепенно загубена, защото Европейското човечество трябваше да бъде предпазено от американските влияния.

В този процес на запазване на Европейското човечество от американски влияния бяха особено включени точно тези монаси от Ирландия, които (като Ирландски посветени) бяха разпространили Християнството по Европейския континент. В древни времена от Америка идваха съвсем определени влияния, обаче през времето, когато започна Петата Следатлантска епоха, нещата се подредиха така, че Европейското човечество да не бъде повлиявано от Америка… То не знаеше нищо за нея и живееше във вярата, че Америка не съществува. Едва след като започна Петия Следатлантски период, Америка беше отново открита - нещо което е известен факт… Една от истините (с което навярно сте запознати) е, че онова, което се учи в училищата като история е в много случаи една "удобна басня". Това, че Америка била открита за първи път през 1492 г. е една такава удобна басня. Всъщност тя бе само преоткрита. А това, което бе станало е, че за един известен период връзките просто бяха хитро скривани. Също така е важно обаче да се знае и какви наистина са били обстоятелствата, т.е. да се знае истинската история... А истинската история е, че Европа е била обградена за известно време и е била внимателно пазена от някои влияния, които не е трябвало да идват в Европа.

Такива неща ни показват колко важно е да не приемаме така нареченото „несъзнавано“ като наистина несъзнавано, а по-скоро като нещо, което е изключително съзнателно и се случва отвъд прага на ежедневното човешко съзнание. За една голяма част от човечеството наистина е важно да научи за определени мистериозни тайни. Затова и в Цюрих аз направих толкова, колкото бе възможно да се направи в публични лекции. Както вероятно ви е известно, в Цюрих понякога съм стигал толкова далеч, че да обяснявам на хората степента, до която историческият живот се възприема от хората не с обикновеното съзнание, а в действителност се мечтае и как съдържанието на историята всъщност е сънувано от човешките същества. Само когато хората осъзнаят това, тези понятия и концепции (за несъзнаваното) ще станат здравословни.

Това са неща, чрез които човек постепенно пробужда съзнанието. Явленията, феномените, фактите, които ще възникнат, ще ни покажат истината за тези неща. Човек трябва само да внимава да не ги пренебрегне… Човешките същества преминават сляпо и спящо през фактите…  преминават сляпо и спящо също и през такива трагични катастрофи като настоящата. Това са неща, които бих искал да запечатам в сърцата ви - днес по-скоро исторически, а утре ще говоря за тези неща по-ясно.

Към тези неща бих искал да прибавя още една визия. Първо, вие вече видяхте от казаното, каква огромна разлика има между Изтока и Запада в еволюцията на човечеството. Второ, моля ви да размислите за следното. Виждате, психоаналитиците говорят за подсъзнателното - за подсъзнателния живот на душата и прочее... Не е толкова важно да се говори за тези неща чрез такова едно неопределено понятие, но е необходимо да се схване това, което наистина е отвъд прага на съзнанието. Какво има там? Със сигурност може да се намери много там долу, под прага на съзнанието… Само по себе си обаче това, което лежи там, е изключително съзнателно. Човек трябва да разбере какъв вид съзнателна духовност съществува отвъд прага на съзнанието. Трябва да се говори именно за съзнателна духовност отвъд прага на съзнанието, а не за безсъзнателна духовност. Трябва да стане ясно, че има много неща, за които човек не знае нищо в обикновеното си съзнание. Човешкото същество би изпаднало в ужасно положение, ако трябваше да знае всичко, което става вътре в него, в неговото обикновено съзнание... Само помислете как човек би могъл да продължи да яде и пие, ако трябваше да се запознае подробно с всички физиологични и биологични процеси, които протичат от поглъщането на храната и така нататък и т.н… Всичко това се случва в несъзнаваното… Има духовни сили, които действат навсякъде, дори и в чисто физиологичното... Човек обаче не може да спре яденето и пиенето, докато не е научил какво наистина се случва в него... Толкова много неща се случват вътре в човека! За човека, една голяма част - безспорно най-голямата част - от неговото същество е несъзнателно, или по-добре да го кажем, подсъзнателно…

Странно е, че това подсъзнателно, което носим в себе си, е всъщност завладяно от друго същество. Това означава, че ние не сме само едно сливане на тяло, душа и дух, носещо в себе си през света нашата душа, която е независима от тялото ни… Малко преди раждането ни, едно друго същество завладява подсъзнателните части на нашия човешки организъм... Това същество е там… това „подсъзнателно“ същество, което придружава човека по целия път между раждането и смъртта… Малко преди раждането, то влиза в човека и го придружава. Човек може да характеризира това същество като такова, което прониква в онези човешки части, които не идват в обикновеното му съзнание... В действителност това е едно много интелигентно същество и притежава воля, която е сродна с природните сили… В своята воля то е много по-тясно свързано със силите на природата, отколкото човекът. Трябва обаче да подчертая особеността, че това същество би страдало извънредно, ако при сегашните условия преживее смъртта заедно с човека... При настоящите условия това същество не може да преживее смъртта заедно с човека… Така то, малко преди смъртта, изчезва… То винаги трябва да се спасява… То винаги има подтика да нареди живота на човешкото същество по такъв начин, че да може да преодолее смъртта. Обаче би било ужасно за еволюцията на човешкото същество, ако това същество (което е завладяло човека) също може да победи смъртта, т.е. ако може да умре с човека и по този начин да навлезе в духовните светове, в които човекът влиза след смърт… То винаги трябва да се сбогува с човека, преди той да навлезе в духовния свят след смъртта. В някои случаи това е много трудно за това същество и възникват всякакви усложнения.

Ето какво е положението: това същество, което напълно господства в подсъзнателното, е крайно зависимо от земята като цялостен организъм. Всъщност Земята изобщо не е това, което описват геолозите, минералозите и палеонтолозите… Нашата земя е едно напълно живо същество... Човекът вижда само неговия скелет, защото геологът, минералогът и палеонтологът описват само неговата минерална природа, а това е земния скелет. Ако знаехте само това, щяхте да знаете приблизително толкова, колкото ако влезете в тази стая и чрез някаква специална подредба на способността си за зрение да не можете да видите нищо от тази почитана компания, освен костите, скелетната система… Представете си, че някой влезе през вратата и на тези столове не седи нищо друго освен скелети (не че непременно няма да имате нищо освен кости - това не очаквам от вас - но ще приемем, че човек има способността да вижда само кости; сякаш е оборудван с някакъв вид рентгенов апарат). Точно това е, което геологията вижда за земята - тя вижда само скелета. Тази земя обаче не само се състои от скелет, а е жив организъм; и тази земя изпраща от своя център до всяка точка на повърхността, до всяка територия, специални сили. Представете си сами повърхността на земята (вижте чертежа): и тази земя изпраща от центъра си специални сили до всяка точка на повърхността, до всяка територия.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **[Диаграма 6](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://www.rsarchive.org/Lectures/ReapChrist/Diag.php?images/Reappearance_of_Christ_in_Etheric5.png%2B6)** |  |

Тук е Източният регион, там е Западният регион, да го вземем само в голям мащаб. Силите, които се предават от земята, са нещо, което принадлежи на жизнения организъм на земята. В зависимост от това дали човек живее на това или онова място на земята, неговата душа, тази безсмъртна душа, не влиза пряко в контакт с тези сили, а само косвено - безсмъртната душа на човека е относително независима от земните условия. Душата е само изкуствено зависима от земните условия, както беше показано днес. По обиколния път, през това друго същество обаче - това същество, което завладява човека преди раждането и трябва да го напусне отново преди смъртта - тези различни сили действат особено силно... Тези сили са активни в расовите типове и географските диференциации на човешките същества.

Това е изключително важно и ще видим утре по какъв начин този „двойник“ се влияе от различни точки на земята и какви са произтичащите от това последствия. Вече споменах, че е необходимо да съобразите това, което казах днес, с това, което ще дойде утре, защото едното трудно може да се разбере без другото. Сега трябва да се опитаме да абсорбираме в себе си такива концепции, които стават още по-сериозни, когато се свържат с цялостната реалност - с тази реалност, в която човешката душа живее с цялото си същество. Тази реалност се метаморфозира по различни начини, но как се метаморфозира, това зависи до голяма степен от човека. Две значими метаморфози, които са възможни, стават ясни, когато човек осъзнае как човешките души, в зависимост от това дали поемат материалистични или духовни концепции между раждането и смъртта, ще се затворят на земята или ще дойдат в правилните сфери. В нашите концепции, по тези въпроси трябва да преобладава все по-голямата яснота. Тогава ще намираме все по-правилното отношение към целия свят. Това няма да се случи в абстрактно духовно движение, а по-скоро трябва да лежи в нас, в едно конкретно разбрано духовно движение, което се съобразява с духовния живот на редица индивидуалности.

За мен е наистина задоволително, че такива дискусии – дискусии, които са особено важни също и за онези сред нас, които вече не принадлежат на физическия план, но са преминали през портала на смъртта, оставайки наши верни членове – че такива дискусии, като тези, се насърчават тук като реалност и че те ни доближават все повече до нашите починали приятели.

**11. Индивидуални духовни същества и неделимата основа на света: Част 2**

*Дорнах, 19 ноември 1917 г*

Сега разработваме изследвания, които аз свързвам с една жажда за знание, която се влива в човека… Но все още няма достатъчни методи в постигането на такова знание. Това ни води до далечни исторически перспективи, във връзка с което аз ви моля да размислите върху следващото. При тези изследвания ние боравим с доклади за действителни събития - не с някаква теория или система от идеи, а с доклади за факти... И точно това трябва непрекъснато да имаме предвид, тъй като в противен случай би било твърде трудно да достигнем разбиране за тези неща. Не става дума за това, че аз развивам исторически закони или идеи, а за това, че представям факти, които се отнасят до намеренията и целите на някои личности, обвързани в братства. Те от своя страна са свързани и с други същества, които въздействат на такива братства, които пък братства търсят тяхното въздействие. Тези същества не са човешки същества, въплътени в плът, а са същества, които се въплъщават в духовния свят. Необходимо е това да не го забравяме, особено относно такава информация, каквато ви дадох вчера, тъй като при тези братства ние боравим до известна степен с различни групи… Това вие вече можахте да видите в миналогодишните разисквания… Тогава аз ви обърнах внимание на факта, че вътре в тези братства имаме работа с група, която настоява за абсолютна секретност относно някои по-висши истини. В противовес на това има членове на други братства, които твърдят, че (особено след средата на XIX столетие) някои истини трябва внимателно и подходящо да се разкрият на човечеството, като се започне с онези истини, чието разкриване е най-необходимо. В допълнение към тези главни фракции има и други групи с различни нюанси. Оттук можете да видите, че това, което се възнамерява и което е насадено от такива братства като импулс в еволюцията на човечеството, често е било обект на компромис.

Тези братства, които бяха запознати с духовните импулси, действащи в еволюцията на човечеството, видяха приближаването на едно значително събитие в началото на 40-те години на XIX век, т.е. в средата на деветнадесети век. Това събитие беше борбата между едни определени духове и други по-висши духове - борбата, която достигна кулминацията си през 1879 г., когато определени ангелски същества, „Духове на здрача“, станаха жертва на събитието, което е представено символично в победата на Архангел Михаил над Дракона. Когато братствата усетиха приближаването на това събитие, те трябваше да вземат отношение - трябваше да се запитат какво може да се направи... Онези членове на братствата, които искаха преди всичко да се съобразят с изискванията на времето, бяха до известна степен изпълнени с най-добри намерения... Те бяха тези, които поеха погрешния импулс, който искаше да се съобрази с материализма на времето... Именно те смятаха, че е за предпочитане да донесат на човешките същества, които искат да знаят нещата само по физическия път, нещо от духовния свят; това щеше да бъде съобщено директно по материалистичния начин на това материалистично направление. Следователно намеренията са били добри, когато спиритизмът бе прокаран от тях в света през 1840-те години.

По времето на тази борба - време, в което, както посочих, на земята трябваше да царува духът на критиката… интелектът, насочен само към външния свят… В това време беше необходимо да се внуши в човешкото същество поне известно усещане, едно чувство, че има духовен свят, заобикалящ човека. Така както обикновено възникват всички компромиси, така възникна и този. Членовете на тези братства, които напълно отхвърляха идеята за разкриването на определени духовни истини пред човечеството, бяха победени от мнозинството, така да се каже, и трябваше да се съгласят с това общо решение. Всички знаем, че навсякъде, където се борави с група и волята на групата надделява, трябва да се правят компромиси. Обаче, (както е и във външния живот) ако нещо се решава в рамките на група, решението се очаква не само от онези, които са задвижили нещата за собствените си цели - тези, които първоначално се били против решението, също очакват нещо след вземането му (при приложението му)... По този начин духовните членове на братството с добри намерения възприемат погрешното мнение, че чрез използването на медиуми хората биха могли да се убедят в съществуването на един духовен свят около тях… И след това би било възможно - така вярвали те - да се дадат на човека по-висши истини на основа на това убеждение. Това можеше да стане, ако онова, което тези членове на братството с добрите намерения бяха очаквали, беше наистина се случило и ако онова, което тези медиуми биха изнесли, бъде представено и възприето така, като че ли се отнася до един духовен свят около нас…

Обаче се случи нещо съвсем различно, както посочих вчера… Онова, което излезе наяве чрез медиумите, бе изтълкувано от хората, които взимаха участие в сеансите, за нещо идващо от мъртвите. Следователно онова, което се разкри чрез спиритизма, беше по същество разочарование за всички. Онези, които бяха направили отстъпката, естествено бяха най-обезпокоени, че в сеансите можеше (и понякога с право) да се говори за проявление на духовете на заминалите си. Прогресивните посветени с добри намерения никак не бяха очаквали, че ще се говори за мъртвите… Те очакваха, че ще се заговори за всемирния елементален свят… Така че те също бяха разочаровани. Такива неща се следят внимателно от посветените по един по-специален начин. В допълнение към гореспоменатите членове на братства, има и членове на други братства (или понякога части от същите братства), сред които могат да се формират малцинства - а понякога и мнозинства.

Трябва да се внимава за другите посветени - онези, които в рамките на братствата се наричат ​​„братята от левицата“, тоест тези, които експлоатират всичко, което е въплътено като импулс в човешката еволюция, като средство за власт. Очевидно е, че тези братя от левицата също са очаквали всякакви неща да излязат наяве чрез спиритизма. Вчера обясних, че именно такива братя от левицата са уредили използването на душите на мъртви човешки същества. За тях също бе от огромен интерес какво ще произлезе от тези сеанси. И те постепенно обсебиха цялото това поле на сеанси. Другите - добронамерените посветени - постепенно изгубиха всякакъв интерес към спиритизма… те се чувстваха до известна степен засрамени, защото онези, които бяха против спиритизма, от самото начало са им казвали: „Ясно е поначало, че от спиритизма сега не може да излезе нищо добро“. Така спиритизмът влезе в сферата на властта - в сферата на левите братя... Вчера говорих за тези братя от левицата, които бяха разочаровани, защото видяха, че чрез спиритизма, който самите те бяха задвижили, се разкрива това, което те преди всичко искаха да скрият… Тъй като участниците вярваха, че са повлияни от мъртвите, в сеансите беше възможно чрез съобщения от мъртвите да се разкрие какво правят някои братя от левицата с душите на починалите… В тези сеанси можеха да се проявят точно тези души, с които бе злоупотребено до известна степен от левите братя…

Моля да имате предвид, че с тези съобщения ние не развиваме теории, а разказваме факти, които могат да бъдат проследени до отделни индивидуалности. Когато тези индивидуалности са обединени в братства, една индивидуалност може да очаква едно, докато друга очаква нещо различно от една и съща процедура. Не е възможно да се говори за актуалност в духовния свят; там е невъзможно да се търси нещо друго, освен действието на импулсите на индивидуалностите… Онова, което един върши и онова, което друг върши си противоречат така, както в живота... Когато се говори за теории, почвата за противоречие може да не бъде нарушена. Когато обаче се говори за факти, то, точно защото се говори за факти, често може да се окаже, че тези факти се съгласуват така малко в духовния свят, както действията на човешките същества правят това на физическото поле. Следователно ви моля да разберете, че не е възможно, когато се говори за тези неща, да се говори и за реалности, ако не се говори за индивидуални факти. Именно те ни интересуват. Така става необходимо индивидуалните потоци да се държат разделени, да се отделят. Това обаче е свързано с много важен въпрос, който човек трябва преди всичко да осъзнае, ако иска в настоящето да достигне до някакъв вид задоволителна концепция за света. Това, което казвам, е от първостепенно значение и макар да е нещо абстрактно, трябва да поставим този факт още веднъж пред душата си.

Ако човек иска да изгради за себе си един светоглед, той с право се стреми към хармонизиране на отделните части. Това той върши по навик, който е много оправдан, защото през много векове е казвано на всички, че най-голямото съкровище на човешката душа и дух е монотеизмът. Всичко онова, което се среща в света като опитност, човек желае да го сведе обратно до една единна неразделна основа на света. Това е съвсем оправдано, макар и не по начина, по който обикновено смятаме, че е оправдано... То е оправдано по един напълно различен начин, за който ще говорим следващия път. Днес желая да представя пред душите ви само онова, което е от основна, принципиална важност.

Онзи, който се приближава към света с очакването, че всичко трябва да може да се обясни без противоречия, като че е възникнало от една неразделна основа на света, ще преживее много разочарования, когато застане лице с лице пред света и неговите опитности по един непредубеден начин. За човешкото същество е традиция да се отнася с всичко, което той възприема в света, според една пасторална световна концепция, в която всичко се връща до една неразделна божествена предвечна основа: всичко произтича от Бога и следователно трябва да бъде разбирано като единство. Обаче нещата не стоят така... Това, което ни заобикаля в света като опит, не произтича от неделима първична основа. По-скоро произлиза от различаващи се една от друга духовни индивидуалности. Различните индивидуалности работят заедно във всичко, което ни заобикаля в света като опит… Това е, което е над всичко. За другите начини, по които се оправдава монотеизма, ще говорим следващия път, но това е, което засега е над всичко. Трябва, , веднага щом прекрачим прага на духовния свят, да мислим за индивидуалностите като за, до известна степен (всъщност до висока степен) независими една от друга. Тогава не може да се изисква щото това, което се явява пред нас, да бъде обяснявано в аспекта на един неразделен принцип. Представете си, че това (представено схематично) е някакво преживяване - например преживявания от 1913 до 1918 г..

Картина, която съдържа диаграма, линия, текст, карта

Описанието е генерирано автоматично

Естествено преживяванията на човешките същества се развиват и в двете посоки. Историкът винаги е изкушен да възприеме един неразделен, единен принцип в целия този процес. Обаче случаят не е такъв. Веднага щом прекрачим прага на духовния свят - а той може да бъде прекрачен, или отгоре, или отдолу /виж рисунката/ - различни индивидуалности, които са относително независими едно от друго /виж стрелките в червено/, работят заедно, за да повлияят на тези събития. Ако не вземете това под внимание (ако приемете една всецяла неделима основа на света), вие никога няма да разберете тези събития… Само когато вземете предвид онова, което до известна степен е отлив и прилив на събитията - различните индивидуалности, които работят една с друга или една срещу друга - само тогава ще разберете тези неща по правилния начин.

Този въпрос наистина е свързан с най-дълбоките мистерии на човешката еволюция. Монотеистичното чувство е прикривало този факт от векове или хилядолетия, но човек трябва да го вземе предвид. Следователно, ако желаете днес да напреднете по въпросите на концепцията за света, преди всичко не трябва да бъркате логиката с абстрактната липса на противоречие. Абстрактна липса на противоречие не може да съществува в свят, в който индивидуалностите работят заедно, независимо една от друга. Следователно стремежът към съответствие, стремежът за съгласие, винаги ще води до обедняване на понятията, сиреч понятията вече няма да могат да обхванат пълната реалност… Само когато тези понятията (или концепции) успеят да обхванат нашия пълен с противоречия свят (каквато всъщност е реалността), те ще могат да обхванат пълната действителност.

Това, което човек има пред себе си като царство на природата, се материализира по забележителен начин. Различни индивидуалности работят заедно във всичко, което човекът, от една страна, нарича природа и включва в естествената наука и, от друга страна, го води до неговото преклонение пред природата, естетиката на природата и т.н.. В настоящия еволюционен цикъл на човечеството обаче, съществува една щастлива подредба за човешките същества чрез изпълненото с мъдрост напътствие на света: човекът може да схване природата с концепции, които го свързват с едно неразделно (единно)[[34]](#endnote-34) ръководство, защото само това, което зависи от неразделното (единно) ръководство, може да се доближи до човешкото същество като опит от природата чрез сетивно възприятие. Зад гоблена на природата се крие нещо съвсем различно, което е повлияно от съвсем различно направление. Това обаче се блокира, когато човек възприема природата. Онова, което човекът нарича природа, е една неделима (единна) система, но само защото е пресята… Когато възприемаме чрез сетивата си, природата е сякаш пресята за нас… Всичко, което е противоречиво в нея, се отсява и природата ни се предава като неделима (единна) система. Обаче в момента, в който прекрачим прага и възприемем реалността – елементарните духове или влиянията върху човешките души, които също могат да бъдат регулирани от природата – внасяйки по този начин яснота в природата, човек вече не е в състояние да говори за природата като за неразделена (единна) система. По-скоро трябва да стане ясно, че имаме работа с влияния на индивидуалности, които или се борят една с друга, или се подкрепят и укрепват една друга.

В елементарния свят намираме духове на земята (подобни на гноми същества); духове на водата (ундиноподобни същества); духове на въздуха (подобни на силфи същества); и духове на огъня (подобни на саламандър същества). Всички те са там. Обаче те са там, не за да формират единен полк… Не е така… Тези различни царства - гноми, ундини, силфи, саламандри - са по определен начин независими в известно отношение. Те не работят само като редови служители от една (единна) система, а се бият помежду си, борят се един с друг… Техните намерения нямат нищо общо едно с друго, но онова, което възниква след това, еволюира и се развива чрез най-различните съвместни действия на намеренията им. Ако някой е запознат с намеренията, може да види онова, което пред нас е взаимната работа на огнените духове и ундините. Човек никога не трябва да вярва обаче, че зад тези същества стои някой, който им дава определена команда… Това не е така. Тази идея е широко разпространена днес и философи като Вилхелм Вунд[[35]](#endnote-35) имат за цел да съберат заедно, като едно единство, всичко, което живее в човешката душа - мисловния живот, живота на чувствата и волевия живот… Тези философи казват, че душата е едно единство и следователно всичко трябва да принадлежи на единството, на една обща система. Това обаче не е така и онези силни противоречия, толкова пълни със значение в човешкия живот, които аналитичната психология е открила, не биха се появили, ако нашият мисловен живот отвъд прага не ни завеждаше обратно до твърде различни области, където отделни индивидуалности въздействат върху мисловния живот, върху нашия живот на чувства и нашия волеви живот.

Това е извънредно любопитно! Виждате ли, ако това е човешкото същество (вижте чертежа) и в човешкото същество имаме живота на мисленето, живота на чувствата и живота на волята (вижте чертежа, T, F, W), един систематизатор като Вунд не би си представил каквото и да било друго, освен, че всичко това е една система. Междувременно животът на мисленето води до един свят (W1), животът на чувствата води в друг свят (W2), а волевият живот - до един още по-друг свят (W3).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **[Диаграма 8](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://www.rsarchive.org/Lectures/ReapChrist/Diag.php?images/Reappearance_of_Christ_in_Etheric7.png%2B8)** |  |

Човешката душа съществува точно с цел да се образува едно единство от онова което в пред-човешкото, моментно-предчовешкия свят, е било троично.

Всички тези неща трябва да бъдат взети под внимание, щом се занимаваме с импулсите за историческата еволюция на човечеството - тези импулси, които ще бъдат въплътени в тази историческа еволюция.

В хода на нашите проучвания съм споменавал, че всяка епоха в Следатлантския период има своя конкретна задача. Охарактеризирах най-общо задачата на Петия Следатлантски период, като посочих, че човечеството в този период трябва да се справи със злото - злото като импулс - в еволюцията на света. Често сме обсъждали какво означава това. То не може да бъде друго освен това, че сили, които се появяват на неправилно място, се появяват като зло. Те обаче могат да бъдат победени и завладени за човечеството чрез усилията на човешките същества в Петия Следатлантски период, така че с тези „сили на злото“ да е в състояние да се разгърне нещо добро за бъдещето на еволюцията на целия свят. Поради тази причина задачата за петия следатлантски период е особено трудна. Както виждате, много изкушения са изправени пред човечеството. Когато силите на злото постепенно се проявяват, естествено е, че при дадените обстоятелства човек е по-склонен да се предаде на това зло във всички сфери, вместо да поеме борбата, така че онова, което му изглежда като зло, да бъде поставено в услуга на доброто в световната еволюция. Обаче това все пак трябва да се случи: Злото трябва до известна степен да бъде поставено в услуга на доброто в световната еволюция. Без това би било невъзможно навлизането в Шестата Следатлантска епоха, която ще има съвсем друга задача... Тя ще има за задача да позволи на човечеството да живее преди всичко в непрекъснато съзерцание на духовния свят, на духовните импулси, въпреки факта, че все още ще е свързано със земята. Точно тази задача в Петата Следатлантска епоха - задачата за противопоставяне на Злото - е свързана с новата възможност за известен вид лично затъмняване за човечеството.

Ние знаем, че от 1879 г. духовете на тъмнината, които са най-близо до хората - духовете, принадлежащи към царството на ангелите - се скитат в човешкото царство, защото те бяха изхвърлени от духовния свят долу в човешкото царство и сега съществуват вътре в човешките импулси, работят чрез човешки импулси. Аз съм казвал, че точно поради това едни същества, които са близко до човека, работят по невидим начин сред човеците и, чрез въздействието на силите на злото, на човека му се пречи да осъзнае духовното с интелекта си. Това отново е свързано със задачата на Петата Следатлантска епоха, защото точно чрез това се дават много възможности на Петата Следатлантска епоха да се подаде на тъмни илюзии и други подобни. Човекът трябва да привикне до известна степен в този период да схваща духовното с интелекта си. Духовното вече щеше да бъде разкрито... Духовната воля вече е разкрита… Тъй като духовете на тъмнината бяха победени през 1879 г., все повече и повече духовна мъдрост може да тече от духовните светове. Само ако духовете на тъмнината бяха останали горе в духовното царство - единствено в случай - те щяха да станат пречка за този поток. Отсега нататък те не могат да възпрепятстват този поток от духовна мъдрост, но могат да причинят объркване и да помрачат душите. Често сме описвали кои възможности за потъмняване използват те… Вече споменахме какви мерки се предприемат, за да се попречи на човешкото същество да получи духовен живот.

Естествено, всичко това не трябва да ни води към оплаквания, плач или нещо подобно, а трябва да засили силата и енергията на човешката душа да се доближи до духовното. Ако в тази Петата Следатлантска епоха човек може да постигне това, което може да се постигне чрез въплъщаване на силите на злото в добрия смисъл, тогава в същото време ще бъде постигнато нещо огромно; тогава тази Пета Следатлантска епоха ще знае нещо за човешката еволюция от много по-велики идеи в сравнение с всеки друг Следатлантски период… да, повече от всеки друг период на земната еволюция… Христос се появява например в Четвъртия Следатлантски период чрез Мистерията на Голгота. Обаче, да направи тази мистерия своя именно чрез човешкия интелект, това може само Петата Следатлантска епоха. В Четвъртия Следатлантски период човешките същества биха могли да разберат, че притежават нещо в Христовия импулс, което ще ги отведе като души отвъд смъртта… Това стана достатъчно ясно чрез християнството на Павел… Нещо още по-значимо обаче ще навлезе в еволюцията на Петата Следатлантска епоха, в която човешките души ще разпознаят, че имат в Христос помощника да трансформира силите на злото в добро.

Едно нещо обаче е свързано с тази характеристика на Петата Следатлантска епоха - едно нещо, което човек би трябвало всеки ден наново да вписва в душата си. То никога не би трябвало, да бъде забравяно (макар че човек е особено склонен да забравя това) - през Петата Следатлантска епоха ЧОВЕКЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ БОРЕЦ ЗА ДУХОВНОТО. Въпреки че е особено склонен към забравяне, човек никога не трябва да го забравя… Той трябва и ще изпита как силите му ще отслабнат, ако не ги държи постоянно под контрол за завладяването на духовния свят. Именно в тази Пета Следатлантска епоха човекът получава в най-висока степен своята свобода! Той трябва да понесе това. До известна степен ИДЕЯТА ЗА ЧОВЕШКАТА СВОБОДА трябва да бъде тестовата площадка, опитното поле за всичко, което преживява човека в Петата Следатлантска епоха. Ако силите на човека отслабнат, всичко може да се обърне към много по-лошо… Човекът не е в състояние в този период да бъде воден като дете. Има обаче определени братства, които смятат за свой идеал да водят човешките същества като деца, както са били водени през Третия Следатлантски период и през Четвъртия… Следователно тези братства не правят това, което е правилно - те изобщо не правят това, което трябва да се направи за еволюцията на човечеството - да насочват човешките същества към духовния свят по такъв начин, че приемането или отхвърлянето на духовния свят да бъде оставено на самите тях.

Това трябва да се има предвид непрекъснато от всеки, който говори за духовния свят в тази наша Пета Следатлантска епоха. Поради тази причина определени неща в тази епоха могат само да бъдат казани, но казването е също толкова важно, колкото някои други неща са били важни в друга епоха. Ще ви дам един пример. В наше време съобщаването на истини или, ако мога да се изразя тривиално, изнасянето на лекции за истини, е най-важно. След това хората трябва сами свободно да намерят посоката си. Не трябва да се отива по-далеч от лекцията, съобщаването на истини… останалото трябва да следва по свободна воля… да следва както следват нещата, когато човек прави решения въз основа на импулсите от физическото поле…

Това се отнася и за неща, които до известна степен могат да бъдат насочвани и направлявани само от духовния свят. Ще разберем това по-добре, ако навлезем в отделни примери. През Четвъртата Следатлантска епоха все още е било така, че, освен обикновената дума (обикновената комуникация), под внимание са били взимани други неща. Какво се взимаше в предвид? Нека да вземем един определен случай: островът Ирландия, както го наричаме днес, има специфични характеристики. Този остров се отличава от останалата част на земята по известни начини. Всяка област на земята се различава от другите чрез някои характеристики - това не е нищо специално, но днес ще подчертая само относително силните разлики между Ирландия и другите области на земята. В еволюцията на земята, както сте видели в моята книга "Окултната наука" човек може да се върне назад във времето и различни влияния, различни случки потвърждават онова, което може да бъде събрано като факти от духовния свят. Вие знаете от Окултната наука какви неща са съществували, когато говорим за Лемурийско време, какво се е развило от Лемурийско време насам, как са се развили различните неща. Вчера ви обърнах внимание на факта, че цялата земя по същина трябва да се счита за един организъм, вътре в който протичат различни енергии към жителите по различните територии. Това протичане има специално влияние върху двойника, към който също ви обърнах внимание вчера. В минали времена човешките същества, които са били запознати с Ирландия, изразяваха специалните характеристики на Ирландия в приказки за феи и легенди. Искам тук да подчертая, че бе известна една езотерична легенда, която изразяваше същината на Ирландия по отношение на земния организъм. В нея се казваше, че човечеството някога е било изгонено от рая, защото в рая Луцифер бе заблудил човечеството, което след това изгонване било разпространено по останалата част на света... Останалата част от света обаче, вече е съществувала когато човечеството е било изхвърлено от рая. Следователно, има разлика - така се казва в тази приказка-легенда - между рая с Луцифер в него и останалата част на земята, в която човечеството беше изпъдено. С Ирландия обаче е различно. Тя не принадлежи в същия смисъл на останалата част от земята, защото преди Луцифер да бе стъпил в рая, едно подобие на рая се е образувало на земята и това подобие се е превърнало в Ирландия. Трябва добре да разберете, че следователно Ирландия е парчето земя, което не е имало нищо от Луцифер и с което Луцифер няма връзка. Това, което трябваше да бъде отделено от рая, за да може да възникне земното подобие на рая, би попречило на Луцифер да влезе в рая. Следователно Ирландия е замислена (според тази легенда) като отделяне на онези части от рая, които биха попречили на Луцифер да влезе в рая… Едва след като Ирландия беше отделена от рая, Луцифер можеше да влезе в рая.

Тази езотерична легенда, която представих по много непълен начин, е нещо много красиво. За много хора това беше обяснение за уникалната задача на Ирландия през вековете. В първата Мистерийна драма, която написах, ще намерите това, което толкова често се разказва, как християнизирането на Европа е започнало с ирландските монаси. Когато св. Патрик въвежда християнството в Ирландия, ситуацията е такава, че християнството води там до най-висока набожност. Това придава ново значение на легендата, за която току-що говорих, че Ирландия - наричана Иерне от гърците и Иверния от римляните - е била наричана Островът на светиите в онези времена, в които силите на европейското християнство произхождат в най-добрите си импулси директно от Ирландия - от ирландци, които с любов са били посветени в християнството. Тя се е наричала така поради голямата набожност, която е властвала в техните християнски манастири. Това е свързано с факта, че тези териториални енергии, за които аз говорих, възкачвайки се от земята и обхващайки човешкия двойник, в своето най-добро състояние, са на острова Ирландия.

Ще кажете, че в такъв случай най-добрите човешки същества трябва да са в Ирландия. Да, това е така, но не и в света. Във всяка област се скитат други хора и имат потомци и т.н. Следователно не е така, че човекът е просто продукт на късчето земя, върху което стои. Много е възможно силите, издигащи се от земята, да се противопоставят на характера на човешките същества там. Не трябва да се бърка това, което наистина се развива в човешкото същество, с характеристиките на земния организъм на определена територия. Тогава човек просто би се отворил отново към света на илюзията.

Това, което току-що предложих обаче - че Ирландия е специална земя - можем да го кажем и днес. От това трябва да се появи един фактор, сред многото фактори, който днес би могъл да доведе по плодотворен начин до социални и политически идеи. Човек трябва да вземе предвид такива фактори. Това, което току-що казах за Ирландия, е фактор и човек трябва да се съобразява с такива фактори. Трябва да се събере всичко заедно, за да бъде създадена наука за формирането на човешките условия на земята. Докато това не стане, истинско изцеление не може да влезе в подредбата на обществените дела. Това, което може да бъде съобщено от духовния свят, трябва да се влее в правилата, които човек среща. Поради тази причина съм казвал в публични лекции, че е важно всеки, който се занимава с обществени дела - държавници и така нататък - да се запознае с тези неща. Само чрез това държавните служители могат да овладеят реалността. Няма да го направят (или поне не са го правили досега), но все пак е необходимост.

В съответствие със задачите на Петата Следатлантска епоха днес трябва да се наблегне на говоренето, на комуникацията, защото преди казаното да стане дело, трябва да се вземат решения, тъй като те се определят от импулсите на физическия план. Това беше различно в предишни времена - тогава човек можеше да действа по различен начин… В определен момент през Третата Следатлантска епоха определено братство направи уговорки да изпрати голям брой колонизатори от Мала Азия на остров Ирландия. По това време там се заселват колонизатори от същата област в Азия, от която по-късно произхожда философът Талес. Можете да прочетете в моите „[*Гатанки на философията*](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://www.rsarchive.org/Books/GA018/)*“*[[36]](#endnote-36) за философа на Талес. Талес идва от същия регион, макар и по-късно - той е роден, разбира се, едва през Четвъртата Следатлантска епоха… По-рано обаче, от същата среда, от цялата духовна субстанция, от която по-късно произлиза философът Талес, посветените са изпратили колонизатори в Ирландия. Защо? Защото бяха запознати с характеристиките на царство на земята като Ирландия… Те знаеха какво е посочено в езотеричната легенда, за която ви говорих. Те знаеха, че силите, издигащи се от земята през почвата на ирландския остров, работят по такъв начин върху човешките същества, че човекът е повлиян малко в посока на интелектуализма, малко в посока на егоизма, малко в посока на способността да взема решения. Посветените, които изпратиха колонизатори там, знаеха това много добре, и те подбраха хора, които, поради тяхната особена кармична предразположеност, изглеждаха подходящи да бъдат изложени точно на тези влияния на Ирландия. Днес в Ирландия все още има потомци на това старо население, което по това време е било трансплантирано от Мала Азия и което е трябвало да се развие по такъв начин, че да не се развие ни най-малко интелектуалност, ни най-малко интелект, ни най-малка способност за вземане на решения, но, вместо това, специални качества на чувстващата душа.

Чрез това предварително беше подготвено онова, което се случи в Ирландия като онази славна еволюция на християнството, мирното разпространение на християнството, от което произлиза християнизирането на Европа. Това беше подготвено много предварително. Сънародниците на по-късния Талес изпратиха там хора, които се оказаха подготвени да станат монаси и които можеха да работят там по начина, който посочих. Такива неща често са били правени в древни времена и когато откриете исторически колонизации, описани в екзотеричната история от днешните неинтелигентни историци (които обаче имат много интелигентност - интелигентността може да се намери по улиците днес), винаги трябва да разбирате, че в такива колонизации лежат дълбоко вкоренена мъдрост, която беше насочвана и водена, като винаги се обмисляше какво ще се случи в бъдещето,

Това е било един друг начин за внасяне духовна мъдрост в света. Обаче то не би трябвало да бъде вършено днес от никой, който върви по правилния път - би било погрешно просто да се предпише нещо на хората против тяхната воля, за да се раздели земята… по-скоро човек трябва да действа по такъв начин, че на хората да се казва истината, така че да могат да се ръководят по съответния начин.

Виждате следователно, че това беше необходимото напредване от Третата, към Четвъртата и към Петата Следатлантска епоха. Човек трябва да има предвид този въпрос и да осъзнае как този импулс към свобода трябва да премине през всичко, което управлява през Петата Следатлантска епоха. Точно срещу свободата на човешкото чувство заговорничи врагът - врагът, който, както ви казах, е като двойник, придружаващ човек от известно време преди раждането до смъртта, но който трябва да изостави човека точно преди да умре. Ако човек е под това влияние, което работи директно с двойника, могат да се появят всякакви неща в Петата Следатлантска епоха. Не е обаче подходящо за тази епоха да се даде на човека пълната възможност да постигне тази задача. Неговата задача се състои в борба срещу злото, в трансформиране злото в добро.

Помислете само какво се крие зад всички неща, в които е бил поставен човекът в Петата Следатлантска епоха. Отделните факти трябва да бъдат осветени по правилния начин. Те трябва да бъдат разбрани, защото навсякъде, където двойникът работи интензивно, човек работи **срещу** основните тенденции на Петата Следатлантска епоха. В тази Пета Следатлантска епоха човечеството не е стигнало достатъчно далеч, за да оцени правилно фактите. Особено през последните три тъжни години човечеството изобщо не беше готово да оцени фактите по правилен начин.

Нека обаче вземем един факт, който изглежда е далеч от това, което обсъждах днес:

В една голяма железарска фабрика 10 000 тона разтопено желязо трябвало да бъдат натоварени на влакове. За тази работа естествено е трябвало да бъдат ангажирани определен брой работници. Седемдесет и пет мъже трябвало да свършат работата и се оказало, че всеки може да натовари дванадесет и половина тона на ден; така всеки от 75-те мъже трябвало да натовари дневно 12.5 т. Имало един мъж, Тейлър, за който по-важен бил двойникът, отколкото онова, което трябва да бъде спечелено за човечеството като прогрес-напредък, т.е. отколкото онова което трябва да бъде спечелено за човешкия дух през Петата Следатлантска епоха. Този мъж най-напред попитал притежателите на фабриката, дали не смятат, че един човек би могъл да натовари много повече от 12,5 т. дневно. Те му отговарят, че предполагат, че един работник евентуално би могъл максимално да натовари 18 т. Тогава Тейлър казал: "Ще опитаме". Тейлър започнал да експериментира с работниците. Чрез това бил приложен машинния стандарт към човешкия социален живот. Тези експерименти започнали да се правят с човешки същества. Тейлър опитал, за да види наистина ли, както практичните притежатели на фабриката казали, един човек би могъл да натовари най-много 18 т. дневно. Той наредил периодите на почивка, които пресметнал според физиологията - в тези интервали хората можели да възстановят толкова сила, колкото били изразходвали… Естествено оказва се, че при тези условия резултатите били различни при различните работници. След това Тейлър си послужил с аритметиката. Знаете, че не е кой знае какво, ако се използват аритметични средства в механиката, ала при човешките същества не може да се използват аритметични средства, защото всеки човек има право на съществуване. Тейлър обаче използвал аритметични средства - той подбрал онези работници, които се възстановявали напълно през тези определени паузи и им давал точно такива паузи. А другите, които не са били в състояние да възобновят своите сили през тези почивни периоди, били просто изхвърлени. Чрез експериментиране по този начин с хора бе открито, че подбраните - тези подбрани, които се възобновявали напълно през почивките - всеки един от тях е можел да натовари 47,5 т.

Той приложил механиката на Дарвиновата теория към живота на работниците: - „По дяволите неподходящите и негодните! Годните да се подбират чрез селекция! Годни са онези, които, използвайки напълно почивките, са могли да натоварят не един максимум от 18 т., както е било предположено първоначално, а 47,5 т. По този начин работникът също е бил задоволен, защото огромни спестявания са били направени и надницата на всеки работник е могла да бъде повишена с 60%. Така са подбрани годните, най-годните в борбата за съществуване, които са били подбрани по този начин чрез селекция; и по този начин работодателят има много доволни работници. Обаче негодните могат да си умрат от глад!

Това е началото на един принцип! Такива неща почти не се взимат под внимание, защото не са осветени с по-големи перспективи, човек винаги трябва да осветява такива въпроси с по-големи перспективи. Днес в човешкия живот се прилагат само погрешни идеи на естествените науки. Импулсът обаче остава и след това импулсът ще бъде приложен към езотеричните истини, които ще дойдат в хода на Петата Следатлантска епоха. Дарвинизмът не съдържа езотерични истини, но приложението му би довело до големи чудовища - това приложение на дарвинисткия възглед да направлява експериментирането с човешки същества… Обаче, когато към това се добавят езотерични истини (тъй като те ще трябва да бъдат разкрити в хода на Петата Следатлантска епоха), със сигурност по този начин ще бъде придобита невероятна власт над човешките същества, чрез винаги избиране на подходящото.

По отношение на взаимоотношенията, които току-що ви представих, исках да покажа само началото на намеренията, които обхващат бъдещето, и да покажа необходимостта тези неща да бъдат осветени от по-високи перспективи. Следващият път нашата задача ще бъде да посочим трите или четирите велики истини, до които трябва да стигне Петата Следатлантска епоха. След това ще бъде показано как с тези истини може да се злоупотребява, ако не се прилагат в смисъла на добрите тенденции на Петата Следатлантска епоха, а когато вместо това се изпълнят изискванията на двойника. Именно тези искания на двойника се подкрепят от братствата, които искат да поставят друго същество на мястото на Христос.

**12. Индивидуални духовни същества и неделимата основа на света: Част 3**

*Дорнах, 25 ноември 1917 г*

Днес искам да свържа и да разширя отделните наблюдения, които сме правили в хода на нашите проучвания, с този или онзи детайл. Ако следите внимателно хода на времената, сигурно сте забелязали, че тук и там в мислите, опитностите и импулсите, които в миналото човек е усещал, че "така чудесно са го довели чак до тук", той не може повече да намира онова, което да му помогне да достигне бъдещето. Вчера един от нашите членове пъхна в ръцете ми едно издание от миналата седмица на "Франкфуртер Цайтунг", с дата 21. 11. 1917 г. В това списание има една статия от един много учен човек - трябва да е много учен човек, защото пред името му имаше не само титлата д-р по философия, а също титлата д-р по теология и, в допълнение и професор… Така той е професор, доктор по теология и д-р по философия. И, следователно, много умен човек, разбира се! Написал е статия, отнасяща се до всевъзможни съвременни духовни нужди. В тази статия има една част, в която той се изразява по следния начин: "Изживяването на едно съществуване, което лежи зад нещата, няма нужда от набожно освещаване или религиозно оценяване, защото само по себе си то е религия. Тук не става дума за чувството и разбирането на собствените индивидуални ценности, а за великото Ирационално, скрито зад всяко съществуване. Онзи, който се докосне до него така, че да прескочи божествена искра, преживява една опитност, която има първичен характер, "първичната опитност"... Да се преживее това заедно с всичко, което се движи от същия поток на живота, го дарява с (да използвам дума любима в съвремието) едно космично чувство за живота".

Простете ми, скъпи приятели… Не чета това, за да събудя у вас някакви особено възвишени умствени картини, които да съответстват на тези измити изречения, а по-скоро, за да изведа пред вас един символ на нашето време. „Една космическа религиозност е в процес на израстване сред нас и степента на копнежа по нея се проявява чрез забележимия растеж на теософското движение, което се заема да открие и разкрие циркулацията на живота зад сетивата.“ Наистина твърде трудно е човек да се оправи сред всички тези измити концепции, но не е ли все пак вярно, че като символ на нашето време, това е доста странно (доста особено)? По-нататък той казва: „В тази космическа набожност не става въпрос само за мистицизъм, който започва с отхвърляне на света..." и пр.

Не може да се схване нищо умно в тези изречения! Но тъй като професора, д-р по теология и д-р по философия ги е написал, все пак човек трябва да го сметне за нещо умно. В противен случай това би се възприело като нещо, което е било колебливо изразено в една неясна тирада, която напомня за учения господин който, като не може да продължи по пътя, по който е вървял, се чувства принуден да покаже нещо, което някога е било там - нещо, което очевидно му изглежда не напълно безнадеждно. Човек изобщо не трябва да се радва на тези изказвания - такива неща не трябва да ни успиват само защото се е оказало, че от някакво направление някой отново е забелязал, че нещо се крие зад нашето Духовно-научно движение. Това наистина би било много вредно, защото онези, които правят такива изказвания, обикновено са точно тези, които се чувстват доволни от такива изказвания и не отиват по-далеч… Те дори насочват със своите измити, избелели думи и към едно събитие, което ще навлезе в света и това ще се хареса точно на онези, на които им е крайно удобно и не им се иска да се включват в нещо, изискващо усилено проучване на Духовната наука. Това събитие трябва наистина да проникне и да завладее човешката душа, щом онова, което е свързано с реалността, се влее във времевия поток на еволюцията, така че лечебните сили да могат да се издигнат от него. Естествено, по-лесно е да се говори за "надигащи се вълни" и за "космични чувства", вместо да се навлезе сериозно в нещата, които се изискват от знаците на времето и които трябва да бъдат разкрити на човечеството. По тази причина на мен ми се струва, че е необходимо тук да кажа неща, които вече са били казани в публични лекции, но за които ще се говори и по-нататък, като сега силно подчертая разликата между онова, което е изчерпано - което вече не е способно на живот и което е довело до тези катастрофални времена - и онова, което действително трябва да завземе човешката душа, за да може да се направи някакъв напредък.

Със старата мъдрост, чрез която човешките същества са достигнали до настоящето, могат да се провеждат хиляди конгреси - световни конгреси и национални конгреси и пр. - хиляди общества могат да бъдат основани - но трябва да е ясно, че тези хиляди конгреси и хиляди общества, няма да бъдат ефективни, освен ако през тях не потече духовната жизнена кръв на науката за духа. Това, което липсва на човека днес, е смелостта да влезе в истинското изследване на духовния свят. Звучи странно, но трябва да се каже, че всичко, което е необходимо за начало, е да се разпространи сред широката публика, например, малката брошура „Човешкият живот в светлината на духовната наука“. Чрез това ще се постигне нещо ново в извикването на познанието за връзката на човека с космическия ред. В тази брошура се обръща внимание именно на такива знания. Конкретно внимание се насочва към начина, по който земята ежегодно променя своите условия на съзнание и други подобни. Казаното в тази лекция и в тази брошура включва особено пълно отчитане на нуждите на нашето време. Да приеме човек това, би било от по-голямо значение от всички безполезни приказки за „космическо чувство“ и за навлизане в някакви „надигащи се вълни“ и пр.. Аз само ви цитирах тези неща, защото да ги преформулирам е невъзможно за мен, тъй като са твърде безсмислени като формулировка. Разбира се, не пречи човек да бъде внимателен към тези неща, защото те са важни и съществени… Това, което искам да ви обърна внимание е, че не трябва да се „мистифицира“, а трябва да сме ясни… Необходима е пълна яснота, ако искаме да работим за една антропософски ориентирана Духовна наука.

Искам още веднъж да отбележа, че онова, което е от съществено значение за човечеството в нашата Пета Следатлантска епоха, е да се навлезе в специално отношение към големите въпроси на живота, които са били замъглени по определен начин чрез мъдростта на миналото. За това вече съм ви говорил… Един голям въпрос на живота може да бъде характеризиран по следния начин: Ще трябва да се направи опит да се постави духовният етер в услуга на външния практически живот... Обърнах вниманието ви, че Петата Следатлантска епоха ще трябва да разреши проблема за това как човешките настроения, движенията на човешките настроения, позволяват да бъдат трансформирани във вълнови движения, пренесени в машините и как човекът трябва да бъде въведен във връзка с това, което трябва да става все по-механично. Поради тази причина преди седмица насочих вниманието ви към това колко повърхностно тази механизация ще бъде приета от определена територия, като част от повърхността на земята. Дадох пример, за да покажа как, следвайки американския начин на мислене, беше направен опит да се разпростре механичното върху самия човешки живот. Представих примера на паузите, които трябваше да се използват, така че вместо много по-малко тонове, да могат да бъдат натоварени до петдесет тона от няколко работници… за това човек трябва само да пренесе Дарвиновия принцип на подбор в действителността… При такива обстоятелства съществува воля да се впрегне човешката енергия към механичната енергия. Към тези неща не би трябвало да се отнасяме чрез борба против тях - това е напълно фалшив възглед... Тези неща няма да пропуснат да се появят; те ще дойдат… Това, което ни интересува, е дали в хода на световната история те са поверени на хора, които са запознати по безкористен начин с великите цели на земната еволюция и които структурират тези неща за здравето на човешките същества, или те са постановени от групи човешки същества, които експлоатират тези неща в егоистичен или в групово-егоистичен смисъл. Това е важното. Тук въпросът не е в това КАКВО ще дойде... Въпросът е КАК - по-точно, как се направляват тези обстоятелства. Това е неизвестното, в което се крие смисъла на земната еволюция. Спояването на човешката природа чрез механичната природа ще бъде ваш проблем, който ще е от голямо значение за останалата част на земната еволюция.

Често нарочно съм обръщал внимание, дори в публични лекции, че съзнанието на човека е свързано със силите на разпадане... На два пъти казах на публични лекции в Базел, че в нервната си система ние умираме… И тези сили на отмиране ще стават все по-мощни... Ще се установи връзка между тези сили - силите умиращи вътре в човека, които са в отношение с (работят върху) електрическите и магнетическите сили - и външните механични сили. До известна степен човекът ще остави своите намерения и ще бъде в състояние да отправя своите мисли към механичните сили. Ще бъдат открити досега неизвестни сили в човешката природа - сили, които ще работят върху външните електрически и магнитни сили. Първият проблем ще е да се свържат човешките същества с механичното, което в бъдеще все повече ще преобладава. Вторият проблем ще се състои в призоваването на помощта на духовните обстоятелства[[37]](#endnote-37). Това обаче може да се случи само когато узрее времето и достатъчно хора са подготвени за това по правилния начин... Обаче за целта трябва наистина да дойде времето, когато духовните сили ще са станали достатъчно подвижни, за да овладеят живота във връзка с болестта и смъртта. Медицината ще стане одухотворена - силно одухотворена. От всички тези неща понастоящем от известни направления се правят само карикатури, но тези карикатури показват все пак онова, което наистина трябва да дойде… Въпросът отново е в това, дали този проблем се атакува от същата посока (която посочих по отношение на другия проблем) по външен егоистичен или групово-егоистичен начин.

Третият проблем ще е да се въведат човешките мисли във фактическото еволюиране на човешкия вид, при раждането и възпитанието (образованието). Казвал съм, че вече са провеждани конференции за това как в бъдеще ще бъде основана една материалистична наука относно зачатието и отношенията между мъжа и жената. Всички тези неща ни показват, че нещо най-значимо е в процес на развитие. И днес е лесно да се каже: „Защо хората, които познават тези неща в правилния смисъл, не ги прилагат?“ В бъдеще ще стане ясно какво точно е включено в това приложение и кои сили все още възпрепятстват основаването на одухотворена медицина в голям мащаб или одухотворена национална икономика… Днес не може да се постигне нищо повече, освен да се говори за тези неща, докато хората не ги разберат по-добре - хора, които са склонни да ги приемат по неегоистичен начин… Днес много хора вярват, че са в състояние да направят това, но много обстоятелства в живота им пречат да го направят. Тези житейски обстоятелства могат да бъдат преодолени по правилния начин само когато едно все по-дълбоко разбиране добие почва и се разрасне и когато ще има желание да се отрекат хората, поне за известно време, от непосредственото практическо приложение на тези неща в голям мащаб.

Всички тези неща са се развили по такъв начин, че (може да се каже) твърде малко е запазено от това, което някога е било скрито зад древните, атавистични стремежи, до четиринадесети и петнадесети век. Днес много се говори за древната алхимия… Понякога се напомня и за усилията за създаването на Homunculus и т.н.… Но това, за което се говори тук, е в по-голямата си част безпочвено. Ако някой някога разбере какво може да се каже във връзка със сцената с Хомункулус във Фауст на Гьоте, човек ще бъде по-добре информиран за тези неща, защото това, което е съществено, е, че от ХVІ-ти век нататък над тези неща е разпръсната мъгла - те са отстъпили в човешкото съзнание.

Законът, който управлява тези неща, е същият като закона, който регулира вътре в човешкото същество ритмичното редуване на сън и бодърстване. Точно както човек не може да се издигне над съня, така и по отношение на духовната еволюция той не може да пренебрегне „съня на духовната наука“, който е белязал вековете след ХVІ-тото столетие… Беше необходимо човечеството да проспи духовното (да е заспало за духовното) за известно време, за да може то да се появи отново в друга форма. Човек трябва да разбира такива потребности, но също така не трябва да се оставя да бъде депресиран от тях. По тази причина човек трябва да е наясно, че е дошло време за пробуждане и че трябва да вземе активно участие в това пробуждане… че събитията често изпреварват знанието и човек няма да може да разбере събитията, които се случват около нас, освен ако не се приобщи към знанието.

Многократно съм ви посочвал, че определени егоистични групи работят езотерично и тяхното влияние действува по много начини, които често съм посочвал в тези изследвания. Преди всичко беше необходимо определено знание да отстъпи - знание, което днес се обозначава с такива неразбрани думи като алхимия, астрология и т.н…. Това знание трябваше да се оттегли, да потъне в сън, така че човекът вече нямаше да има възможността да извлича онова, което се отнася до душата, от наблюдението на природата, а трябваше да стане по-зависим от самия себе си. Чрез това той щеше да събуди силите в себе си, тъй като беше необходимо някои неща да се появят първо в абстрактна форма и по-късно отново да приемат конкретна, духовна форма.

Три идеи постепенно възникват в хода на еволюцията през последните векове - идеи, които по начина, по който са навлезли в човешкия живот, са по същество абстрактни. Кант ги е назовал погрешно, докато Гьоте ги е назовал правилно. Тези три идеи Кант нарича БОГ, СВОБОДА и БЕЗСМЪРТИЕ; Гьоте ги нарича правилно БОГ, ДОБРОДЕТЕЛ и БЕЗСМЪРТИЕ. Когато човек види нещата, които се крият зад тези три думи, става ясно, че те са точно същите като това, което съвременният човек възприема по-абстрактно, но които са били разглеждани по-конкретно до ХІV-ХV-тото столетие. В древния атавистичен смисъл те също са били разглеждани по-материално… Хората са експериментирали по древния начин и всъщност те са търсили чрез алхимичните експерименти да наблюдават процесите, които са показвали работата на Бог в самите тези процеси. Опитвали са се да произведат Философския Камък.

Зад всички тези неща се крие нещо конкретно. Този философски камък трябваше да даде на хората възможността да станат добродетелни, обаче това се е възприемало по-материално... Той трябваше да накара човешките същества да изпитат безсмъртие, да ги постави в определена връзка с вселената, чрез която да изпитат в себе си това, което надхвърля раждането и смъртта. Всички тези измити идеи, с които днес човек се стреми да схване древните неща, вече не съвпадат с това, което е било замислено по онова време. Тези неща са станали просто абстрактни и съвременното човечество говори, изхождайки от абстрактни идеи. Те искат да разберат Бог чрез абстрактна теология - добродетелта също се разглежда като нещо чисто абстрактно... Колкото по-абстрактна е идеята, толкова по-добре съвременното човечество обича да я използва, когато говори за тези неща, дори за безсмъртието… Спекулира се какво би могло да бъде безсмъртно в човека. Говорих за това в първата си лекция в Базел, като казах, че науката, която днес се занимава философски с въпроси за безсмъртието, е гладна наука, недохранена наука… Това е само друга форма на изразяване на абстрактното мислене, в която се преследват такива въпроси.

Някои братства на Запад обаче все още са запазили отношение към старите традиции и са се опитали да ги прилагат по съответния начин, поставяйки ги в услуга на определен групов егоизъм. Наистина е необходимо тези неща да бъдат посочени. Естествено, когато тези неща се говорят публично от този край на Запада в екзотеричната литература, тогава БОГ, ДОБРОДЕТЕЛ (или СВОБОДА) и БЕЗСМЪРТИЕ също се разискват по обичайния абстрактен начин. Само в кръга на посветените се знае, че всичко това са само предположения, че всичко това са абстракции. За себе си обаче те търсят онова съществено (към което се стремят в абстрактни формули за Бог, ДОБРОДЕТЕЛ и БЕЗСМЪРТИЕ) в нещо много по-конкретно и по тази причина тези думи са превеждани за посветените в техните съответни школи. БОГ е преведен като злато, и зад мистерията човек търси да стигне до онова, което може да бъде описано като тайната на златото… Златото - представляващо онова, което е слънце-подобно вътре в земната кора - е наистина нещо, вътре в което е заложена една многозначителна мистерия. Всъщност в материален смисъл златото стои в същото отношение към другите субстанции, както в духовен смисъл мисълта за Бога стои към другите мисли. Въпросът е само по какъв начин се разбира тази тайна.

Това е свързано с егоистичната групова експлоатация на мистерията на раждането. Тук човек трябва да се бори с истинско космическо разбиране. Съвременният човек обаче напълно е заменил това космическо разбиране със земно разбиране. Когато днес човек иска да изследва, например, как се развива ембрионът при животните и човека, той изследва с микроскоп какво съществува точно на мястото на земята, върху което той е хвърлил своето микроскопично око; това той счита за изследване. Обаче въпросът не се отнася само до това… Ще се разкрие - и някои кръгове наближават това в своите открития - че действените сили не са в онова, което човек вижда под микроскопа, а по-скоро са вътре в онова, което протича от космоса, от съзвездията в космоса. Когато се появи ембрион, той възниква, защото в живото същество, в което се формира ембрионът, действат сили от всички посоки на космоса, космически сили. Когато се осъществи оплождане, какво ще се развие от оплождането зависи от това кои космически сили са активни.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **[Диаграма 9](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://www.rsarchive.org/Lectures/ReapChrist/Diag.php?images/Reappearance_of_Christ_in_Etheric8.png%2B9)** |  |

Има едно нещо, което все още не е разбрано, но което ще бъде разбрано днес. Днес човек гледа някое живо същество - да кажем пиле… Когато в това живо същество се появи нов ембрион, биологът изследва как, така да се каже, от това пиле расте яйцето... Той изследва силите, които трябва да позволят на яйцето да израсне от пилето. Това е една глупост. Яйцето изобщо не расте от кокошката… кокошката е само основата… силите работят от космоса - сили, които произвеждат яйцето върху земята, която е била подготвена в кокошката. Когато биологът днес работи с микроскопа си, той вярва, че това, което вижда в микроскопското поле, включва и силите, от които зависи това, което вижда. Онова, което той вижда там обаче е подчинено (като субект) на енергиите на звездите, които заедно работят в някакво определено съзвездие и само когато човек тук открива космичното, ще открие истината, реалността: Вселената е тази, която извиква яйцето от кокошката. Всичко това обаче е свързано преди всичко с мистерията на слънцето и (наблюдавано от земята) с мистерията на златото. Днес предлагам само един вид програмна индикация; а с течение на времето тези неща ще се изяснят.

В същите школи, за които говорим, ДОБРОДЕТЕЛТА не се нарича „добродетел“, а просто здраве и човек се стреми да се запознае с онези космически съзвездия, които имат връзка със здравето и болестта на хората. Чрез запознаването с космическите съзвездия обаче човек се научава да познава отделните вещества, които лежат на повърхността на земята, соковете и така нататък, които са свързани със здравето и болестта. От определени направления все повече се развива една по-материална форма на науката за здравето, която обаче почива върху духовна основа.

От същата тази посока ще се разпространи и идеята, че човек става добър не чрез изучаване на всякакви етични принципи, чрез които човек може да стане добър, а по-скоро чрез, да кажем, приемане на мед (бакър) под определено съзвездие от звезди или на арсен под друго. Можете да си представите как тези неща могат да бъдат използвани за власт от групи егоистично-настроени хора. Достатъчно е само да не се казва, т.е. да се скрие това знание от другите (които тогава няма да са в състояние да го ползват), и човек разполага с най-добрия метод за управление над големи маси от хора. Когато тези неща се разбират само материалистично, дори няма нужда да се говори за тях - достатъчно е някой да въведе например някакъв нов деликатес… тогава, просто намирайки пазар за този нов деликатес (който съдържа подходящото вещество), той получава по този начин резултата, който му е необходим. Човек трябва да е наясно, че във всяка материя има скрити духовни действия. Само този, който знае в истинския смисъл, че няма нищо наистина материално, а само духовно, ще проникне отвъд мистериите на живота.

По същия начин от тези школи ще бъде направен опит да се сведе проблема за БЕЗСМЪРТИЕТО в материалистични канали. Този проблем за БЕЗСМЪРТИЕТО може да бъде насочен към материалистичните канали по същия начин, чрез използване на космическите съзвездия. Чрез това човек, разбира се, не постига онова, което често, се твърди да е безсмъртие, а едно съвсем по-различно безсмъртие... Човек се подготвя - доколкото е невъзможно да се повлияе изкуствено на физическото тяло за удължаване на живота - да се подложи на душевни преживявания, които ще му позволят да остане в ложата на братството дори след смъртта, за да помогне там със силите, които има, в нечие разположение. БЕЗСМЪРТИЕТО се нарича просто удължаване на живота в тези среди.

Вие може да видите и външни знаци на тези неща. Не зная дали някой от вас е обърнал внимание на книгата, която за известно време предизвика сензация - книга, която също бе издадена на Запад и носи заглавието "Тревогата при умирането". Всички тези неща се движат в тази посока… Те са само началото... Това, което е отишло по-далеч от началото, се пази внимателно за груповия егоизъм - пази се много езотерично… Обаче тези неща са действително възможни, ако човек ги пренесе в материалистични канали, т.е. ако превърне абстрактните идеи за БОГА, ДОБРОДЕТЕЛТА и БЕЗСМЪРТИЕТО в конкретни идеи за злато, здраве и удължаване на живота - ако експлоатира в групово-егоистичен смисъл това, което ви представих като големите проблеми на Петата Следатлантска епоха. И ако онова, което по един мъгляв начин се нарича "космично чувство" от проф. д-р по теология, д-р по философия, ако то бъде представено от мнозина - и за нещастие от мнозина по егоистичен начин - като космично знание, докато науката вече векове се е държала за процеси, ставащи на земята и е отхвърляла проучването на онова, което вече се приближава като най-важните извънземни явления, то точно в Петата Следатлантска епоха ще започне експлоатирането на енергиите, идващи от космоса. Точно както сега е от особено значение за редовния професор по биология евентуално да разполага с много увеличен микроскоп и да използва много по-точни лабораторни методи, така в бъдеще, когато науката се одухотвори, това, което ще има значение ще е, дали извършва определен процес сутрин, вечер или на обяд; или дали човек позволява това, което е направил сутринта, да бъде по някакъв начин допълнително повлияно от активните фактори на вечерта; или дали космическото влияние от сутринта до вечерта е изключено, парализирано… В бъдеще подобни процеси ще се окажат необходими… те също ще се състоят... Естествено много вода ще изтече, докато материалистично-ориентираните университетски катедри, лаборатории и така нататък не бъдат предадени на духовните учени, но този обмен трябва да се осъществи, ако човечеството не иска напълно да изпадне в упадък. Тази лабораторна работа ще трябва да бъде заменена с работа, при която например - когато става дума за доброто, което трябва да се постигне в бъдеще - определени процеси протичат сутрин и се прекъсват през деня; космическият поток отново минава през тях вечер, и това се запазва ритмично, докато отново настъпи сутринта. Процесите се провеждат по такъв начин, че определени космически процеси винаги се прекъсват през деня и се изучават космическите процеси сутрин и вечер. За да се постигне това, ще са необходими многобройни устройства.

От това можете да разберете, че когато човек не е в състояние да участва публично в това, което се случва, той може само да говори за тези неща. От същата посока, която желае да постави златото, здравето и удължаването на живота на мястото на БОГА, ДОБРОДЕТЕЛТА и БЕЗСМЪРТИЕТО, се полагат усилия да не се работи с процесите сутрин и вечер, а с нещо напълно различно. Миналия път ви обърнах внимание, че импулсът на Мистерията на Голгота трябваше да бъде елиминиран от света чрез въвеждане на друг импулс от Запада - един вид Антихрист… От посоката на Изтока, импулсът на Христос (както се появява през двадесети век) трябваше да бъде парализиран чрез насочване на вниманието, интереса, далеч от Христос, който се появява в етерното… Онези, които се занимават с въвеждането на Антихрист вместо Христос, се опитаха да използват това, което би могло да работи особено чрез най-материалистичните сили, обаче работейки духовно с тези материалистични сили... Преди всичко те се стремят да използват електричеството и особено земния магнетизъм, за да имат влияние върху цялата земя. Показах ви как в това, което нарекох човешки двойници, възникват земните сили. Тази тайна ще бъде усвоена… Това ще бъде американска тайна - да се използва магнетизмът на земята в неговата "двойственост", т.е. да се използва магнетизмът на Север и Юг, за да се изпращат направляващи енергии, които работят духовно по земята. Погледнете магнитната карта на Земята и я сравнете с това, което казвам сега. Наблюдавайте хода на линията, където магнитната игла отскача на Изток и Запад и където изобщо не отскача. (В момента мога само да дам известни указания.) От едно небесно направление, от определена небесна посока, духовните същества работят непрекъснато. Необходимо е само да се поставят тези духовни същества в служба на земното съществувание и, поради това че тези работещи от космоса духовни същества са в състояние да проникнат и предадат тайната на земния магнетизъм, човек може да проникне в мистерията на земния магнетизъм и това да доведе до нейното използване от груповия егоизъм по отношение на трите неща - злато, здраве и продължение на живота. Просто ще бъде въпрос на събиране на съмнителна смелост за тези неща. Това със сигурност ще бъде направено в определени кръгове!

От Изтока въпросът е до засилване онова, което вече обясних: втичащите се и активно работещите същества от противоположните страни на космоса да се поставят в служба на земното съществуване. В бъдеще ще възникне голяма борба. Човешката наука ще се придвижи към космоса… Тя ще се опита да се придвижи към космоса, но по различни начини. Задачата на добрата, лечебна наука ще бъде да открие определени космически сили, които чрез съвместната работа на два космически потока могат да възникнат на земята. Тези два космически потока ще бъдат тези на Риби и Дева. Най-важно ще е да открием мистерията как това, което работи от космоса в посока на Риби като енергия на слънцето, се комбинира с това, което работи в посока на Дева. Хубавото е, че човек ще разкрие как от двете направления на космоса сутрин и вечер енергиите ще могат да бъдат поставяни в служба на човечеството: от една страна, от направлението на Риби и, от друга страна, от направлението на Дева.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **[Диаграма 10](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://www.rsarchive.org/Lectures/ReapChrist/Diag.php?images/Reappearance_of_Christ_in_Etheric9.png%2B10)** |  |

Онези, които търсят да постигнат всичко чрез дуализма на полярността - чрез положителни и отрицателни енергии - не ще се занимават с тези енергии. Духовните тайни, които дават възможност на духовността да протича от космоса - с помощта на двойнствените енергии на магнетизма, от положителното и отрицателното - изкачат във вселената от Близнаци; това са енергиите на пладне. Още в древността се е знаело, че това има нещо общо с космоса, и дори днес е известно на учените екзотерици, че зад Близнаци в зодиака по някакъв начин се крият положителен и отрицателен магнетизъм. Ще бъде направен опит да се парализира онова, което ще може да се спечели от разкриване дуализма в космоса, така че то да се парализира по един материалистичен, егоистичен начин чрез енергиите, които, протичат към човечеството, особено от Близнаци и да бъде поставено всичко напълно в служба на двойника. Други братства, които преди всичко желаят да заобиколят Мистерията на Голгота, ще се опитат да експлоатират двойнствената природа на човешкото същество. Тази двойнствена природа на човешкото същество, което е навлязло в Петата Следатлантска епоха, съдържа човешкото същество, но - заедно с човешкото същество - съдържа и по-нисшата животинска природа. Човекът до известна степен е действително един кентавър; той има вътре в себе си тази по-нисша, зверска, астрална природа. Неговата човечност някак си язди върху този астрален звяр. Чрез това сътрудничество на двойнствената природа вътре в човешкото същество има също и един дуализъм на енергиите. Точно този дуализъм на енергиите все повече и повече ще се използва от егоистичните братства на Изтока, Индийски поток, за да заблуди и Източна Европа, която има задачата да подготви Шестата Следатлантска епоха. За това се използват сили от Стрелец.

Въпросът, който стои пред човечеството, е дали да овладее енергиите на космоса за себе си по два неправилни начина или просто да ги овладее по правилния начин. Това ще даде истинско обновление на астрологията, която е била атавистична в древната си форма и не би могла да продължи в тази форма… Ще има борба между знаещите в космоса... Някои ще доведат до използването на сутрешните и вечерните процеси, както посочих; на Запад обедният процес ще бъде за предпочитане, изключвайки сутрешните и вечерните процеси; а на Изток ще се използват среднощните процеси. Веществата вече няма да се подготвят според силите на химическо привличане и отблъскване; ще е известно, че различни вещества ще бъдат произвеждани в зависимост от това дали са приготвени със сутрешни и вечерни процеси или с обедни или среднощни процеси. Ще бъде известно, че такива вещества действат по напълно различен начин върху трите части на БОГА, ДОБРОДЕТЕЛТА и БЕЗСМЪРТИЕТО - злато, здраве и удължаване на живота. От сътрудничеството на онова, което идва от Риби и Дева няма да може да се получава нещо зловредно… Така човек ще постигне онова, което в определен смисъл разхлабва механизма на живота от човешкото същество, но по никакъв начин няма да намери никаква форма на управляване и власт на една група над друга. Космическите сили, които са извикани от тази посока, ще породят странни машини, но само такива, които ще освободят човешкото същество от работа, защото те ще имат в себе си определена сила на интелигентност. Една космически ориентирана духовна наука ще трябва да се погрижи всички големи изкушения, които ще излязат от тези механизирани зверове, които човекът сам създава, да не окажат вредно влияние върху човешкото същество.

Към всичко това трябва да се добави следното: необходимо е хората да се подготвят така, че да не приемат реалностите за илюзии, т.е. да се подготвят чрез навлизане в духовна концепция за света, в духовно разбиране на света… Важното е да виждаме нещата такива, каквито са. Човек обаче може да види нещата такива, каквито са, когато е в позицията да приложи към реалността концепциите, идеите, които произтичат от една антропософски ориентирана Духовна наука. Мъртвите ще участват активно в останалата част от земното съществуване, до края му... Важното е как те ще участват… Тук преди всичко ще се появи една огромна разлика. Чрез поведението на човека на земята участието на мъртвите ще бъде ръководено от едно добро направление по такъв начин, че импулсите на мъртвите за работа ще са в състояние да произтичат от самите тях - импулси, взети от духовния свят, в който мъртвите живеят след смъртта.

В опозиция на това ще има много усилия да се въведат мъртвите по изкуствен начин в човешкото съществуване. По заобиколния път през Близнаци мъртвите ще бъдат въведени в човешкия живот по такъв начин, че човешките вибрации ще отекнат по определен начин - ще продължават да вибрират вътре в механическата работа на машината… Космосът ще въведе движение в машините по обиколния път, който току-що посочих.

Поради тази причина е важно да не се прилага нищо неподходящо, когато се появят тези проблеми - трябва да се прилагат само елементарни сили, които са част от природата… Човек ще трябва да се откаже от въвеждането на неподходящи сили в механичния живот. От окултната сфера човек трябва да откаже да впряга самите човешки същества в механична фабрична работа - практика, чрез която Дарвиновата теория за подбора се използва за определяне на работната сила, както ви представих като пример миналия път.

Естествено всичко, което казвам, не може да изчерпи темата за толкова кратко време… Това са само намеци и аз мисля, че вие ще медитирате по-нататък върху тези неща, че ще се стремите да изградите мост между собствения си житейски опит и тези неща - преди всичко онзи житейски опит, който може да бъде придобит днес в тези трудни времена. Ще видите колко много неща ще ви станат ясни, когато ги наблюдавате в светлината, която може да дойде при вас чрез такива идеи. В наше време ние всъщност не се занимаваме с енергии и съзвездия от енергии, противопоставящи се една на друга или с нещата, за които човек постоянно говори във външния, екзотеричен живот, а със съвсем различни неща… Някои възнамеряват да сложат воал върху истинските импулси, за които става дума. Със сигурност ще има определени човешки сили, с които някои да спасят нещо за себе си. Какво има за спасяване? Определени човешки сили работят, за да защитят импулси, които са били оправдани до Френската революция и дори са били защитавани от определени езотерични школи… Сега те са под форма на аримано-луцифична деградация, която се защитава, за да се поддържа един социален ред, който човечеството вярва, че е бил вече победен в края на осемнадесети век.

Основно две са силите, които се противопоставят една на друга: представителите на принципа, преодолян в края на осемнадесети век, и представителите на новото време. Съвсем ясно е, че голяма част от хората инстинктивно са представители на импулсите на новата ера. Представителите на старите импулси - тези от 18-17 и 16-тото столетие - следователно трябва да бъдат впрегнати, чрез изкуствени средства, към сили, произтичащи от определени групово-егоистични братства. Най-ефективният принцип в новото време за разширяване на власт върху толкова хора, колкото са необходими, е икономическият принцип - принципът на икономическата зависимост. Това обаче е само инструментът… Тук става въпрос за нещо съвсем различно... Става дума за нещо, което можете да заключите от всички мои изказвания. Икономическият принцип е свързан с всичко онова, което е включено, за да се създаде една армия за тези стари принципи от огромно число човешки същества по цялата земя.

Това са нещата, които се противопоставят едно на друго. Едното сочи по същество към онова, което се бори в момента в света на Запада - един твърд, железен принцип от 18-тото, 17-тото и 16-тото столетие, който се проявява, като се облича във фразите на революцията, фразите на демокрацията - принцип, който приема маска и има желание да спечели по този начин възможно най-много власт… За това помагат начинание, когато възможно най-малко хора се напрягат да видят нещата такива, каквито са и когато се оставят да бъдат приспивани отново и отново в това царство от майа - от майа, която човек може да изрази с тези думи: има война между Антантата и Централните сили. В действителност няма нищо подобно… Тук сме загрижени за напълно различни неща, които съществуват зад тази майа като истински реалности. Борбата между Антантата и Централните сили е само майа, само илюзия… Човек може да види какво стои рамо до рамо в борбата, ако погледне зад тези неща, осветявайки ги по начина, който аз, по определени причини, само предложих. Човек трябва поне да се стреми да не приема илюзиите за реалности, защото тогава илюзията постепенно ще се разпадне, доколкото трябва да се разтвори. Човек трябва да се стреми днес преди всичко да разглежда нещата така, както се представят на наистина непредубедено мислене.

Ако разгледате по един цялостен начин всичко, което развих тук, тогава една привидно случайна забележка, която направих в хода на тези лекции, няма да ви се стори просто случайна. Когато цитирах определена забележка, която Мефистофел е направил пред Фауст „Виждам, че познаваш дявола“ - то Мефистофел определено не би казал това за Удроу Уилсън - това не беше случайна забележка. Това е нещо, което трябва да освети ситуацията! Човек наистина трябва да изучава тези неща без антипатия и симпатия… човек трябва да може да ги изучава обективно… Човек трябва да може преди всичко да разсъждава днес за значението на обстоятелствата/съзвездията\* в онова, което е в действие и значението на индивидуалната сила, защото зад индивидуалната сила често се крие нещо напълно различно от онова, което се крие зад само обстоятелство/съзвездие\*[[38]](#endnote-38). Помислете за момент върху проблема: „Колко би струвал мозъкът на Удроу Уилсън, ако този мозък не седеше на президентския стол на Съединените щати?“ Да предположим, че този мозък е в различни обстоятелства/съзвездия: там той ще покаже своята индивидуална сила! Всичко зависи от обстоятелствата/съзвездието.

Сега ще говоря абстрактно и радикално - няма, разбира се, да характеризирам гореспоменатия случай - никога не би ми хрумнало да направя това в такава неутрална страна - но независимо от това има едно много важно прозрение във връзка с въпроса, например за мозъка. Дали има стойност, защото всъщност е осветен и активиран от определена духовна сила на душата – дали по този начин има духовна тежест в смисъла, който говорих в тези изследвания за духовна тежест – или този мозък всъщност няма по-голяма стойност, освен тази която би се показала, ако го поставите на кантар и от другата страна поставите тежест? В момента, в който човек проникне отвъд тайните за които аз ви говорих миналия път относно двойника, достига се до точката (и не говоря за нещо нереално) да се даде стойност на мозъка, който преди е имал стойност само като маса върху везните, защото възможно е, ако мозъкът трябва да бъде отново оживен, той да бъде оживен само чрез двойника.

Всички тези неща изглеждат като гротескни за човешките същества днес. Това, което им изглежда гротескно обаче, трябва да се превърне в нещо самоочевидно, за да се влеят тези неща от един нездравословен поток в един здравословен. И каква е ползата, ако постоянно се бърбори само за тях? Трябва да приемете идеята, че всички тези безполезни приказки за „космическата религиозност“ или „степента на копнежа по нея“ или „движението, което се заема да открие и разкрие циркулацията на живота зад сетивата“ и т.н. не прави нищо, освен да разпространява мъгла върху неща, които трябва да се появят на света само в яснота. Те могат да бъдат ефективни само в яснотата и трябва да се носят в яснотата преди всичко като практически, морално-етични импулси в човечеството.

Мога да направя само едно загатване... Оставям на вашата собствена медитация да надграждате по-нататък върху тези сфери. Тези неща са в много отношения афористични, но вие ще имате възможността да съберете много от такова обобщение като тази картина на зодиака, ако наистина го използвате като същност на медитацията.

### 13. Трите царства на мъртвите: живот между смъртта и ново раждане

*Берн, 29 ноември 1917 г*

Днес бих искал да се върна към темата на една по-ранна лекция, изнесена тук в Берн, и да я продължа в посока на това, което съм убеден, че сега трябва да бъде обсъдено между нас. За мен е ясно, че в публичните антропософски лекции трябва да се кажат определени неща, изисквани от знаците на нашите трудни времена, така че да проникнат в човешките уши. Така че и сега съм убеден, че трябва да говорим за определени духовни научни истини.

В предишната лекция, на която се позовавам, описах участието в земния живот на душите, преминали през портала на смъртта. Ние се заехме да проучим вида и начина на импулсите на така наречените мъртви, които продължават да участват в онова, което правят човешките същества тук на земята, както и това как се създават връзки между силите на така наречените мъртви и тези на живите. Днес искам да кажа малко повече за това.

Първо трябва да стане ясно, че преди всичко е необходимо животът между смъртта и новото раждане да бъде представен в определен смисъл с образи, които са взети от физическия, разумен живот на тази земя и от умствените картини, които придобиваме в рамките на този физически живот на земята. Животът в сферата на мъртвите обаче е такъв, че много трудно може да бъде разбран чрез земните понятия и мисловни картини… Следователно човек трябва да се опита да подходи към него от различни страни.

Бих искал да кажа, че точно преди избухването на тази световна катастрофа, един такъв опит беше направен във [**виенския лекционен цикъл**](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA153/English/APC1928/InnMan_)[[39]](#endnote-39), в който говорих за живота между смъртта и новото раждане във връзка с вътрешните сили на душата. Днес бих искал да насоча вниманието ви преди всичко към една област, която в известен смисъл е (и не може да не е) основно занимание за човека в неговия земен живот… Точно тази област е затворена за опитност на душите, които са преминали през портала на смъртта. Помислете колко много имаме в съзнанието си (като земни човешки същества) чрез умствените картини, които идват при нас от минералните и растителните сфери… Към тези мисловни картини трябва да се добавят всички впечатления и мисловните картини, които идват при нас от небесното пространство - от звездното небе над нас, от слънцето, от луната... Тъй като те, по време на нашия земен живот, ни позволяват да имаме физически образи като възприятия, те принадлежат точно към това, което се нарича минерална природа. Тази минерална природа и по същество (казвам по същество) растителната природа са изключени от онова, което душите ще възприемат между смъртта и новото раждане.

В тази връзка има нещо особено характерно за преживяванията на така наречените мъртви. Когато ние, човешките същества тук на земята, заставаме пред минералната или растителната природа, имаме съвсем определено съзнание. И друг път съм казвал, че е илюзия да се говори за липса на болка или липса на удоволствие в минералните и растителните сфери. Чрез това, което ние, човешките същества, извършваме с действията си, ние правим впечатления върху минералното царство, а също и върху растителното царство… впечатляваме ги… Да, с известно основание може да се каже, че тези сфери остават без впечатления - без онези дейности, които се разпространяват от болка или удоволствие, от скръб или радост… Истината е, че ако ние като човешки същества разбием скала, определени елементарни същества наистина ще изпитат удоволствие или скръб, но това не влиза в нашето обикновено ежедневно съзнание. Следователно може да се каже, че в рамките на земния опит на едно обикновено човешко същество, то трябва да има чувството, че - ако разбива скали, т.е. ако предприема някакво действие в рамките на това, което е минерална или по същество растителна природа - то не причинява нито удоволствие, нито болка в неговата среда.

Това обаче изобщо не е така в царството, в което човек влиза, когато е минал през портала на смъртта. Човек трябва да е наясно преди всичко, че там най-малкото действие, което човек прави, дори ако само едва докосва нещо (трябва да използваме думи от земния език), неминуемо в тази духовна област възниква, или удоволствие, или скръб - задвижва някакъв вид симпатия или антипатия. Следователно трябва да си представите това царство на мъртвите по такъв начин, че човек да не може да докосне нещо - да не може да направи дори най-малък контакт - без това, което е докоснато, да изпита удоволствие или скръб, тоест без да предизвика съчувствие или антипатия.

Това вече беше посочено в моята книга [***Теософия***](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://wn.rsarchive.org/Books/GA009/English/AP1971/GA009_)[[40]](#endnote-40), в която се описва царството на душата и в което най-важните сили в това царство се търсят именно в силите на симпатията и антипатията. Такива факти обаче трябва да се превърнат в живи идеи. Когато човек осъзнае съвместната работа (в известен смисъл) на царството на мъртвите и царството на така наречените живи, трябва също така да си представи как мъртвите действат, така да се каже, в своето собствено царство… Те действат по такъв начин, че винаги трябва да съзнават, че всичко, което правят, ще предизвика съчувствие или антипатия, радост или скръб - всичко, което правят, предизвиква, ако мога така да се изразя, резонанс на живо усещане… Това, което може да се нарече безчувственост в смисъла на нашите растителни и животински царства, изобщо не съществува от другата страна на портала на смъртта.

В известен смисъл това характеризира най-ниското царство, в което човек влиза, когато е минал през портала на смъртта. Тук, когато човек дойде през портала на раждането във физическото царство, той навлиза в най-ниското царство - минералното царство. Когато навлезе в духовния свят, той се озовава в царство с универсална способност за усещания - в царство, където властват симпатията и антипатията. В това царство той разгръща своите сили… той работи в тази област... И когато си представим мъртвите да действат там, ние всъщност трябва да си представим носещите усещания сили, които непрекъснато произвеждат симпатия и антипатия.

Какво е значението на тези сили в цялата мрежа от взаимоотношения на Вселената? Виждате ли, стигнахме до въпрос, който може да бъде разгадан за нашия физически земен живот, само чрез Духовната Наука. Ще осъзнаете важността му, ако обмислите всички последици. Толкова много се е случило понастоящем, че лицето, което би могло да намери едно обяснение на света само във физическото, се отказва от всяко обяснение, което то не схваща като обяснение.

Нещо, което в днешно време се счита за такова обяснение, е принципът на еволюцията за животинските същества, обитаващи земята заедно с нас. Трябва само да насоча вниманието ви към всичко, което се появи напоследък в подкрепа на това, което се нарича теория на еволюцията. Днес се говори за еволюцията на животинския свят с известно основание, тъй като се смята, че животинският свят е еволюирал нагоре от несъвършени същества към по-съвършени. По-добрият начин да го изразим би бил да кажем, че животинският свят е еволюирал от недиференцирани същества към все по-голяма диференциация, накрая до човешката природа, доколкото човекът е физическо същество. Тази еволюционна теория до голяма степен вече е навлязла в масовото съзнание. То дори се е превърнало, в известен смисъл, в съставна част на светската религия на човечеството. Различните религиозни вероизповедания полагат усилия да се съобразят с тази теория за еволюцията. Те вече - поне техните по-важни представители - нямат смелостта, която доскоро все още притежаваха, за да свидетелстват срещу тази теория за еволюцията. До известна степен те самите са го приели и са се примирили с това.

Обаче човек може да се попита, какво фактически работи в тази еволюция на животинските същества, ако те еволюират от несъвършени към по-съвършени същества... Какво работи във всичко онова, което може да се наблюдава в животинския свят - не само в неговата еволюция, но в цялостното съществуване на животинския свят? Колкото и странно да звучи на съвременния човек, при навлизане чрез ясновидското съзнание в населената от мъртвите област, се разкрива, че силите, преобладаващи над голяма част от животинския свят идват от мъртвите... Човекът е призован да бъде съуправител на импулсите в космоса. В минералното царство той има влияние само с това, че конструира машини и други подобни чрез своята технология в унисон със законите на минералната област. В растителната област се отнася до онова, което той посява и култивира като градинар или фермер. В тези две области той може да играе най-много второстепенна роля през своя живот между раждане и смърт. Обаче с царството, което тук на земята е отразено в животинското съществуване, той е много тясно замесен, тъй като след смъртта определени сили веднага се събуждат в него, така че той влиза и работи непосредствено в областта на силите, които управляват това животинско царство. Това в известен смисъл е основата за неговата дейност там, точно както тук наша основа е минералният свят… това там е самата „земя“, почвата, върху която той стои…

В нашето съществуване във физическия свят ние имаме растителното царство, издигащо се от основа, осигурена от минералното царство. По подобен начин за мъртвите, царството, в което управляват симпатиите и антипатиите - които след това се простират в живота на животинското царство на земята - осигурява основата за второ царство. В тази втора сфера същите неща не работят толкова много в мъртвите - само опитностите, обикновените преживявания на удоволствие или скръб, предаването и прехвърлянето на чисто сетивно носещи импулси, които след това продължават да са активни в света... Това второ царство работи по същество с онова, което може да се нарече укрепване и отслабване на силите на волята, принадлежащи на човешкото същество след смъртта. Ако искате да научите повече за тези сили на волята, вижте [**лекциите във Виена**](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA153/English/APC1928/InnMan_), в който посочих, че волята, която е характерна за човешката душа между смъртта и новото раждане, не е точно като това, което наричаме воля тук във физическия живот. Можем обаче да говорим за него като за воля, въпреки че там е съвсем различно - там е проникнато от елементи на чувство и от още един елемент, който не съществува тук на земята. Тази воля в живота на човешката душа след смъртта е в постоянни приливи и отливи... Когато човек общува с мъртво човешко същество, неговият душевен живот се преживява така, че в един момент той се чувства укрепнал във волевите си импулси, по-силен в себе си… в друг момент волята му е някак окуцяла; тя спи... Волята му се колебае между това да става по-силна и да става по-слаба. Това е съществен аспект в живота на мъртвите.

Това укрепване и отслабване на волята обаче са импулси, които протичат не само в основата на царството на мъртвите, но и в човешкото царство тук на земята - не, разбира се, в нашите мисли в обикновеното съзнание, а наистина във всичко, което преживяваме тук като волеви импулси, а също и като чувстващи импулси.

Разбира се, странен факт е, че човек, в своето обикновено съзнание като физическа (земна) личност, преживява ясно само своите сетивни възприятия и своите мисли… Будното съзнание съществува само в това възприятие и мислене. Чувствата всъщност само се мечтаят, а волята обикновено се проспива. Никой не знае какво се случва, когато просто вдигне ръка, тоест когато волята играе в телесния му организъм - поне не по същия начин, по който познава мислите си... Има и закон на чувствата, макар и малко по-ясен в съзнанието, отколкото законът за волята - последният все още е тъмен, не е по-ясен, отколкото картините, които имаме в нашите сънища. Страстите, емоциите, чувствата са всъщност само мечтани; те не се преживяват в светлината на съзнанието, което живее в сетивните възприятия и умствените картини… а нашата воля изобщо не се преживява съзнателно.

Във всичко, което играе в будния живот като сънища или сън, мъртвите са всъщност живи… Те живеят с душите, които са въплътени във физически тела на земята… Живеят в тях точно както ние живеем в растителния свят, с изключение на това, че ние не сме вътрешно обвързани с растителния свят, както мъртвите са свързани с нашите чувства, емоции и волеви импулси. Те живеят непрекъснато във всичко това… Това е второто им царство. Докато тук ние разгръщаме нашите чувства и усещания в човешкия живот, мъртвите живеят в този живот непрекъснато и наистина по такъв начин, че колебанията, които току-що описах като укрепване и отслабване на волята, като увеличаване или намаляване на волята на мъртвите, имат известно отношение към това, което тук на земята т.н. живи сънуват и спят като чувства и волеви импулси.

Следователно можете да видите колко малко царството на мъртвите е отделено от нашето земно царство и каква вътрешна връзка има между тези две царства. Както казах, при нормални условия (с някои изключения, които ще спомена по-късно), мъртвите нямат нищо общо с минералните и растителните царства, но имат много общо с това, което се случва в животинското царство. Това е в известен смисъл основата, върху която те стоят. Те имат много общо също и с това, което се случва в областта на човешките чувства и човешката воля… В тези сфери ние изобщо не сме отделени от мъртвите, но това става така, че когато човек премине през портала на смъртта и изпита укрепването и отслабването на волята, той може да живее с т.н. живи във физическите им тела, макар и не с всички… Там важи определен закон: човек може да живее само с тези, с които е в някаква степен кармически свързан. Някой, живеещ тук, който кармически е напълно непознат, дори не се усеща от мъртвия човек - за него той просто не съществува… Светът, който мъртвият преживява, има граници, създадени от собствената му карма, която го е впрегнала и тук в живота. Този наш свят не е ограничен само за души, които все още са на земята - той се разпростира, включвайки и душите, които са преминали през портала на смъртта.

Това второ царство по този начин обхваща всички връзки, които човек е установил кармично с онези, които все още са на земята, и други души, които като него вече са преминали през портала на смъртта. Тази област възниква от една друга област, която е обща за мъртвите - една област на животинско съществувание, чрез което обаче не трябва да си представяме земни животни! Изрично казах по-рано, че нашите животни на земята отразяват онова, което съществува в духовния свят, тоест груповите души на животните. Във връзка с мъртвите трябва да мислим за духовното същество на животните. Следователно от тази обща почва възниква индивидуална кармична област за всеки мъртъв човек, в съвсем различен смисъл от това, което е в нашето земно царство. Един човек е направил тази връзка, друг е направил онази... Там от човешката област съществува само това, чрез което се уравновесяват кармическите отношения.

Там действа друг закон; това ни показва как всъщност е устроена тази втора сфера… Първоначално всяко нещо, което въздейства върху един мъртъв в тази област по такъв начин, че то засилва или отслабва волевите му енергии, е ограничено до кръга на човешките същества, всред който това лице се е движело през своя последен земен живот - може би дори първоначално само през част от него… Индивидите, които са били специално близки до него (към които той е имал специално отношение и които са преминали през портата на смъртта), сега все още продължават да са тези, с които той живее особено интензивно… Кръгът само постепенно се разширява, за да включи лица, с които мъртвият е имал само далечни кармически отношения.

При някои мъртви това трае кратко, при други по-дълго… Едва ли от начина, по който е протекъл земният живот, може да се каже какъв ще бъде след смъртта. Много личности, много души, които човек не е очаквал, се появяват в сферата на мъртвия човек, защото от позицията на физическия живот човек лесно може да направи грешна оценка. Съществува обаче фундаментален закон, според който кармичният кръг постепенно се разширява и целият процес на опознаване в този кръг протича точно както го описах във виенския лекционен цикъл, където се занимавах с живота между смъртта и новото раждане. Това, което описах там като важен елемент в живота на мъртвите, е именно този разширяващ се живот на волевите импулси. Волевите импулси сега за мъртвите са това, което са умствените картини за живите, чрез които мъртвият знае - чрез които има своето съзнание... Изключително трудно е да се обясни на земните човешки същества, че мъртвият знае чрез волята, докато земният човек знае чрез формирането на умствени картини. Очевидно това също затруднява разбирателството с мъртвите.

Така може да се каже, че това царство, в което мъртвите влизат като второ царство, постепенно се разширява. По-късно (това винаги е относително: за един се случва по-рано, за друг по-късно) към непосредствено-близките се добавят по-далечни кармични връзки. Имам предвид това по следния начин. Когато мъртъв човек е прекарал определено време в живота си между смъртта и новото раждане, кръгът от неговите преживявания се е разширил и се е разпрострял отвъд тези души (били те на земята или отвъд нея), с които е имал особено близки кармични връзки… Тези души сега имат кармични връзки, различни от тези на мъртвия човек. Това става така: лицето А има известно отношение с лицето В, но не и с лицето С. Може да се види как умрялото лице А живее с В, както аз съм описал, и разширява своите опитности отвъд В. По-късно става така, че В става посредник към лицето С. Преди това А не е имал никакво отношение със С, ала вече придобива това отношение пряко чрез това, че В влиза в кармично отношение със С. Чрез това, второто царство бавно, постепенно се разширява върху изключително голяма площ… Човек става все по-богат, така да се каже, в такива вътрешни преживявания, преживявания на укрепване или отслабване на волята, преживявания, които постепенно ни привикват към царството на мъртвите (или живите) души, след като ние самите сме преминали през портала на смъртта.

Съществен аспект на живота между смъртта и новото раждане е именно това, че като души ние (ако мога да се изразя тривиално) все повече разширяваме кръга си от познати. Точно както тук, в земното съществуване, разширяваме нашите преживявания между раждането и смъртта - точно както тук се запознаваме с все повече и повече от света около нас - така и там преминаваме през все повече и повече преживявания, които ни свързват с факта, че човек усеща съществуването на други души и че човек знае, че чрез някои от душите той изпитва укрепване на волята, а чрез други отслабване. Това е съществена част от нашия опит там.

Можете да осъзнаете действителното значение на това за цялото съществуване… за цялото космическо съществуване… Това означава, че всъщност, в известно отношение, между смъртта и новото раждане се формира духовен кръг от познанства сред голяма част от човечеството по земята, а не просто онази избеляла лента (панделка), за която мечтаят и тръпнат пантеистите и мистиците. Наистина, ако погледнем какво преживяваме между смъртта и новото раждане, всъщност тогава ние не живеем толкова далеч от човешките същества на земята… И това не е абстрактна връзка, а наистина конкретна.

Точно както тук на земята животинското царство стои като едно трето царство над минералното и растителното царство, така отвъд прага ние възприемаме като трето царство сферата на определени йерархии - едно царство със същества, които никога не преживяват земни въплъщения, но с които влизаме във връзка между смъртта и новото си раждане. Това царство на йерархиите отвъд прага е същото нещо, като това, което между смъртта и новото раждане ни дава напълно интензивните преживявания на нашия Аз. Чрез първите две области ние изпитваме и преживяваме "другият"… Чрез йерархиите ние преживяваме себе си… Може дори да се каже, че (като духовно същество) вътре в йерархиите човекът изживява себе си като син - като дете на йерархиите... Той познава себе си като бъде свързан с другите човешки души, както го описах… същевременно той познава себе си и като дете на йерархиите… Така, както човек усеща себе си тук, когато възприема себе си в космоса като едно сливане на външните природни енергии и на заобикалящия космос, така отвъд прага той, като духовно същество, усеща себе си организиран чрез участие на различните йерархии.

Тук, ако наблюдаваме себе си като човешки същества - това разбира се не трябва да поражда гордост в нас - виждаме така нареченото долно (нисше) царство на природата и себе си поставени на върха на тези царства на природата. Минаваме през портала на смъртта и откриваме там, че сме на най-ниското ниво на сферите на йерархиите, но като сливане на импулси от йерархиите. Там обаче сливането идва отгоре, докато тук се изкачва отдолу. Докато тук нашето Аз е потънало във физическия организъм така, че да е екстракт от останалата природа, то там нашата духовност е потънала в йерархиите и е екстракт от тях. Може също да се каже, че там това е нашата духовност, с която се обличаме, докато тук това е нашата телесна природа, в която сме облечени (когато минаваме през портала на раждането).

Едно творческо въображение може лесно да си представи общата насока на живота между смърт и ново раждане. Наистина би било изключително тъжно за човек, ако не е в състояние да създаде такива мисловни картини. Просто помислете! В живота на нашите чувства или воля ние изобщо не сме отделени от мъртвите… Това, което е отстранено от погледа ни, е скрито само от сетивните ни възприятия и умствените ни картини. Ако някой ден хората осъзнаят факта, че в своите импулси на чувства и воля те са едно с мъртвите, това ще бъде огромна стъпка напред в еволюцията на човешката раса на земята - в онази част от човешката еволюция, през която предстои да минем. Смъртта наистина може да ни лиши от нашия физически възглед за мъртвите и от нашите **мисли** за тях. Няма нищо, което да **чувстваме** обаче, без мъртвите да са там с нас в сферата, в която ние чувстваме… Както и няма нищо, в което да проявяваме **волята** си, без мъртвите да са там с нас в сферата на нашата воля.

По-рано говорих за изключения по отношение на минералната и животинската област. Такива изключения са особено валидни за нашата настояща епоха. Те не са имали голяма тежест преди, но не е нужно да говорим за това сега… В нашето време, в което е необходимо по земята да се разпространи определено материалистично убеждение, хората лесно могат да пропуснат шанса да придобият духовни умствени картини по време на земния си живот. Във вчерашната публична лекция дори стигнах дотам, че обърнах внимание на това как човек, ако не успее да придобие духовни мисловни картини през земния си живот, всъщност се приковава към този земен живот - в известен смисъл той не може да избяга от него и следователно става източник на безпокойство… Много от разрушителните сили, действащи в земната сфера, идват от тези мъртви индивиди, затворени в нея. Човек трябва да изпитва състрадание към такива човешки души, вместо критично да ги съди, защото не е особено лесно да останеш след смъртта в царство, което всъщност не е подходящо за мъртвите. Областите в този случай са минералната и растителната област - фактически онази минерална област, която животните носят вътре в себе си и която самият човек носи вътре в себе си. Тези същества са проникнати от минералното царство. За индивиди, които не са усвоили духовни умствени картини, ситуацията е такава, че те се отдръпват от тази опитност и преживяване след смъртта - възникват по всяко време чувства, които ги предупреждават, че не могат да навлязат в сферите, които управляват животинската и човешката духовност и че могат да навлязат само в това, което е минерална и растителна природа. Аз едва ли бих могъл да опиша това, защото няма в езика думи за него... Човек може да се приближава бавно и постепенно до онова, което фактически лежи в основата, защото първоначално приближаването е твърде ужасяващо.

Човек не трябва да си въобразява, че такива мъртви души след това са завинаги прогонени от живота, който описах по-рано. Те обаче се доближават до този живот с известно безпокойство и страх и се втурват отново и отново в царствата на растенията и минералите, защото умствените картини, които са изградили, имат определено значение само в царството на минералите, в царството на мъртвите обекти, в царството на физическите механизми…

Смятам за основна задача днес, чрез такива мисловни картини като тези, да събудя в съзнанието разбиране за това как мъртвите участват в човешката еволюция. Човек наистина би искал да каже тези неща днес на публични лекции, но не може, защото хората не си позволяват такива мисловни картини, освен ако вече не са минали през нещо, което е било съобщено в нашите групи. Като описваме живота между смъртта и новото раждане, особено във връзката му със земния живот, човек удовлетворява или (казано по-добре) изпълнява изискванията на нашата епоха. Сравнително дълго време нашата епоха е отхвърляла древните, инстинктивни ментални картини относно царството на мъртвите и сега човечеството трябва да получи нови ментални картини. Човечеството трябва да се освободи от абстракциите за висшите светове и да не говори само за един вид обща духовност - трябва наистина да възприемем това, което работи като духовност… Трябва да сме наясно, че мъртвите не са умрели - мъртвите все още живеят и работят в историческия процес на човешката еволюция. Трябва да сме наясно, че силите, които духовно ни заобикалят, са сили на висшите йерархии, но също и сили на мъртвите. Най-голямата илюзия, която бъдещото човечество би могло да поддържа, би била да вярва, че социалният живот на земята, който хората развиват помежду си чрез своите чувства и воля, се случва просто чрез земни уредби, изключващи силите на мъртвите… Това просто не е възможно, защото мъртвите вече участват в чувствата и волята (желанията) ни.

Може да се запитаме как ще бъде възможно сред импулсите на новото време да развием съзнание по правилния начин, за да възприемем този вид общуване с духовния свят. Еволюцията на човечеството протича по такъв начин, че човек във физическото си тяло с обикновеното си съзнание все повече се откъсва от духовния свят. За да може човек отново, като физически човек, да намери правилния достъп до духовния свят, в земната еволюция се случи Мистерията на Голгота.

Мистерията на Голгота не е само еднократно събитие и, като такова, най-великото единично събитие в цялата земна еволюция... Това е едно продължаващо събитие - импулс, който продължава да бъде активен. Човечеството трябва да направи нещо, за да позволи на тази сила да работи върху него по правилния начин. Дълго време подчертавам, че задачата на нашата духовна наука е свързана с импулса на Голгота, че духовната наука трябва да съществува по определен начин, за да може импулсът на Голгота да бъде разбран по правилния начин в нашата епоха и в непосредствено бъдеще. Можете да бъдете сигурни, че като земна наука, превърнала се същевременно в световна религия, естествената наука ще придобива все по-голямо влияние. Често ме упрекват, че изглеждам враждебно настроен към естествените науки, дори в техните радикални разработки - упрек, който принадлежи към най-старомодните предразсъдъци, които можете да си представите, защото всеки, който разбира хода на еволюцията на земята, разбира, че не може да бъде доказано естествените науки да са погрешни и че, напротив, те ще се разпространяват все повече и повече… Светът все повече е залят от един вид религиозно вярване в тях, което не може да бъде спряно по никакъв начин. И то ще дойде... Напредва уверено и идва „за благословията на човечеството!“ Няма да мине много време - може би само няколко десетилетия - преди всички религиозни вероизповедания да се окажат неспособни да спасят дори най-простите, примитивни човешки същества от съзнанието за едно чисто природно съществуване, каквото култивира природната наука. Това е неизбежно.

Нещо друго обаче е сигурно. Точно както чисто природонаучната концепция за света постепенно завладява човешкото чувство, ще бъде все по-малко възможно самият духовен елемент да бъде култивиран от природната наука… Духовният елемент ще трябва да бъде внесен по също толкова строго научен начин, докато природната наука все още ще признава природното съществуване… Знанието за природното съществуване ще става все по-необходимо за изпълнението на онези задачи, които човекът в бъдеще ще трябва да предприеме между раждането и смъртта. Каквото и да го издигне към духовния свят обаче, ще трябва да дойде при него от духовна наука.

Има вече един фундаментален импулс в най-широките кръгове да се разбере Мистерията на Голгота. Това може да се види в по-ранни епохи, но е особено очевидно в нашето време. Днес вече може да се каже, че най-големите врагове на схващането на Христовия импулс са свещениците и клириците от различните религиозни вероизповедания, колкото и странно да звучи това. Това, което държи човечеството най-далеч от Христовия импулс, е начинът, по който духовенството и теолозите интерпретират този Христов импулс, защото те са далеч от разбирането какво всъщност представлява той.

Нямам намерение днес да казвам съществени неща относно Христовия импулс… По този въпрос ние вече сме натрупали доста много в течение на времето и аз ще продължавам да го върша... Само едно ще подчертая пред вас сега, защото то понастоящем изглежда особено важно, а именно, че човешките същества се нуждаят да схванат, че Христовия Импулс трябва в най-дълбок смисъл да бъде третиран различно от други исторически импулси. Хората виждат, че е така, но непрекъснато правят всякакви компромиси… Те говорят полуистини… нямат смелост за цялата истина... Това, което човек трябва да разбере е, че е невъзможно да се говори за Христовия импулс със същите методи, с които се говори за обикновената история. Значителни теолози казват, че е глупаво да се говори, че евангелията са истинни в обикновен исторически смисъл, защото всичко, което може да бъде предложено като историческо доказателство, че Христос е живял, може да бъде записано на няколко листа хартия. По този начин известни съвременни теолози признават, че е безполезно да се обръщаме към евангелията, ако желаем да ги разглеждаме само като исторически източници. Няма как да се докаже, че изнасят исторически факти. Днес това се смята за разбираемо от само себе си. Всичко, което може да бъде представено като историческо доказателство, подобно на автентични документи за други личности от световната история, може да бъде написано (според известни теолози) на няколко листа хартия. Истинското значение на това обаче е, че дори онова, което би било написано на няколкото листа хартия, не е истина в обикновен исторически смисъл.

Човечеството ще трябва да признае факта, че исторически източници за пребиваването на земята на Христос Исус (такива източници като например тези за Сократ или Цезар) просто не съществуват. Неговото съществуване трябва да се схване духовно. Това е същината на въпроса. Човечеството ще трябва да получи в Мистерията на Голгота нещо, за което няма физически доказателства, но което трябва да бъде схванато по духовен начин. Що се отнася до всичко останало, човечеството винаги може да продължи да търси исторически доказателства, но за Мистерията на Голгота те никога, в най-дълбокия смисъл, няма да бъдат от полза. Човечеството трябва да бъде призовано да не схваща това важно събитие на земята по физико-исторически начин, а да се опита да подходи към него с духовно разбиране. Този, който няма да схване Мистерията на Голгота чрез духовно разбиране на земната еволюция, т.е. без исторически документи, той никога няма да може да я схване. Това е волята на боговете, може да се каже. По отношение на най-важното събитие на земята, човечеството трябва да прояви духовна дейност. Мистерията на Голгота винаги може да бъде опровергана исторически… човечеството може да го разбере само ако се издигне до духовно разбиране на света[[41]](#endnote-41).

Само духовната наука като такава може да говори за реалността на Мистерията на Голгота. Може да се каже, че всичко останало е остаряло. Прочетете неотдавнашната книга на един теолог - книга, забележителна въпреки всичко - която развива всички теории за Исус на новото време - от Лесинг до Вреде. В такова представяне ще намерите доказателство, че в тази област историята наистина трябва да заеме второ място, че трябва да има нов вид разбиране. Това може да се намери само по духовния научен път.

Ние трябва да разберем това, мои скъпи приятели, и сега в нашето време е настъпил моментът, когато човешките същества наистина ще могат да преживеят по духовен начин по-нататъшното действие на Мистерията на Голгота. Това е причината, поради която говорих за етерното повторно явяване на Христос през двадесети век и че го представих в моята първа мистерийна драма. Това обаче ще бъде духовно преживяване - духовно, ясновидско преживяване.

Следователно има вътрешна връзка между Мистерията на Голгота и необходимото изкачване на човечеството - започвайки от нашето време - към духовността. Наистина, от този момент нататък човешките същества трябва да се издигнат до определена духовност. Те трябва да разберат в това идващо време, че Мистерията на Голгота може да бъде разбрана по-нататък само чрез духовна дейност, че християнството трябва основно да има духовно продължение, а не само външно продължение чрез исторически традиции или повече исторически изследвания. Надявам се, че това, което току-що казах, няма да бъде възприето в абстрактен смисъл, така че някой да си помисли, ако вземе една или две концепции за значението на Мистерията на Голгота, че е направил всичко, което трябва да се направи. Толкова често се случва така. Не… Към тези неща трябва да се подходи напълно конкретно. Човек трябва не само да си изгради умствени картини за Христос и Неговата дейност, но също така трябва да може да намери по определен начин царството на Христос в земното царство. Христос слезе в земното царство и човек трябва да може да намери Неговото владение.

Естествената наука, ако някой ден би се развила до най-високото си равнище на съвършенство, ще предложи картина на света, в каквато той може да се превърне без помощта на Мистерията на Голгота. Естествената наука никога сама по себе си няма да стигне толкова далеч по време на земната еволюция, че физик или биолог да може да говори за Мистерията на Голгота от своите предположения. Всяка наука обаче постепенно (доколкото се занимава с това, което се случва около нас между раждането и смъртта) ще става все повече и повече естествена наука. Извън това, Духовната Наука ще черпи своето съдържание от духовното царство.

Въпросът сега обаче е да намерим не просто наука, а начин да стоим в духовната сфера, така че да не откриваме само природа… В природата никога няма да открием Христовия импулс. Как да намерим начин действително да се поставим в духовното царство, а не просто да имаме знание за него? Вие разбирате, от това, което казах, че съзнанието на съвременното и особено на бъдещото човечество ще стане просто естествено съзнание, природно съзнание - съзнание за напълно природни факти - но че в допълнение към това трябва да се добави още едно съзнание… Трябва да се добави едно съвсем различно съзнание. За това ново съзнание, необходимостта от разбиране на Мистерията на Голгота като духовен факт, ще бъде най-високият връх. Същият подход, който е необходим за Мистерията на Голгота - готовността за проникване до духовния елемент в нещата - ще трябва да се разпростре през цялата останала част от живота. Това не означава нищо друго освен това, че отвъд чисто естествения възглед за нещата, в човешкото съзнание трябва да влезе един напълно различен възглед за нещата.

Този възглед за нещата ще дойде и трябва да дойде, когато човек се научи (точно както сега гледа света на сетивата чрез своите сетивни възприятия) да наблюдава също толкова съзнателно хода на своята съдба в света, във велики и малки събития. Какво искам да кажа с това? Днес човек обръща малко внимание на хода на своята съдба. Помислете обаче за някои крайни случаи. Ще ви разкажа само един, който ще ви покаже какво имам предвид - и това е само един случай от хиляди... Човек може да разкаже хиляди такива случаи, безброй хиляди…

Човек излиза от къщата си, за да се разходи по пътека, която познава доста добре. Изкачва се по планински склон до скалисто място, от което се открива красива гледка. Той често е ходил да се наслаждава на тази гледка; това е обичайната му разходка. Но в този ден, докато се разхожда, внезапно го връхлита неочаквана мисъл: „Внимавай! Внимавай!" Той чува вътрешен глас - не като халюцинация, а в духа, който казва: „Защо вървиш насам? Не можеш ли да пропуснеш това удоволствие поне веднъж?“ Той чува това в духа. Това го кара да се колебае и, за да помисли за момент, отстъпва от пътя. И в този момент една огромна скала пада точно на мястото, където той би бил, ако не бе се отдръпнал от пътеката… Тя очевидно би го убила…

Сега ви моля да помислите за момент каква роля е изиграла съдбата там. Със сигурност нещо е било активно. Човекът е още жив… Животът на много други човешки същества на тази земя е свързан с неговия живот... Всичко щеше да се промени, ако скалата го беше убила... Там нещо беше постигнато... Ако се опитате да го обясните с природните закони, никога няма да стигнете естествено до акта на съдбата, който се е случил там. Със сигурност можете да обясните с природните закони как скалната маса се е разхлабила, как човекът е могъл да бъде убит, когато камъкът внезапно падне на пътя му и т.н. Във всичко, което може да се каже по въпроса обаче, от гледна точка на природните закони, законите на съдбата никъде не могат да бъдат намерени; няма нищо общо с тях.

Разказах ви един конкретен случай, но животът ни е съставен точно от такива неща, доколкото животът ни е въпрос на съдба. Просто човекът не го забелязва; той не обръща внимание на тези неща. Той не забелязва тези неща, за разлика от всичко, което му се предава чрез сетивата като природни факти. От ден на ден, от час на час, от момент на момент се случват неща, за които сега беше даден само един пример - екстремният случай, който току-що описах. Помислете колко често, например, вие сте на път да напуснете дома си и се забавяте с половин час (човек трябва да изучава дори малките неща). Такива и подобни неща се случват хиляди пъти през живота ни. Вие виждате само какво се случва след като сте били забавени с този половин час… Но не се замисляте какво би ви се случило (нещо съвсем различно), ако бяхте излезли по график половин час по-рано!

Едно съвсем друго царство непрекъснато прониква в живота ни - царството на съдбата… царство, на което съвременният човек все още не обръща внимание, защото той хвърля погледа си само върху това, което се е случило, и не се интересува от това, което постоянно бива възпрепятствано от нещо (или от някого) за да не се случи в неговия живот… Никой от вас, които седите тук тази вечер, не може да знае дали преди три часа не сте предприели нещо, което тогава е било предотвратено да се случи - нещо, което би ви попречило да седите тук тази вечер… и, може би дори да сте все още живи тази вечер... Виждате само нещото, за което духовните импулси вече са били съгласувани и съчетани по много начини, чрез които нещото е станало. Обикновено не смятате, че това, което правите в живота, е резултат от участващи духовни импулси. След като започнете да схващате този факт - след като разберете, че има царство на съдбата, точно както има царство на природата - вие ще откриете, че това царство на съдбата не е по-бедно по съдържание от царството на природата. В това царство на съдбата обаче, което се разкрива с особена яснота, когато се случи някакъв екстремен инцидент, като този, който току-що разказах (ставайки очевиден за човешкия интелект), в това царство на съдбата работи онова, което описах по-рано тази вечер: **В чувствата и във волевите импулси, през които се движи съдбата, работят импулсите на мъртвите**. Независимо от факта, че на такъв човек (който казва подобни неща) днес все още се гледа от цялата „интелигенция“ като на суеверен глупак, все пак е вярно, че със същата точност, с която днес човек изразява природния закон, може да се направи следното твърдение: когато някой е чул такъв (вътрешен) глас, това е този или онзи мъртвец, който е „говорил“ по заповед на една или друга йерархия; освен това, **от сутрин до вечер и особено от вечер до сутрин, по време на нашия сън импулсите на мъртвите непрекъснато работят в нас, заедно с импулсите на духовните йерархии, които работят в нашата съдба**.

Бих искал да спомена нещо тук. Вече знаете за „духа“ на Сократ и това, което Сократ - този мъдър грък - каза за него, че всичко, което е правел, го правел под влиянието на своя „дух“. Говорих за този Сократов „дух“ в моята малка книга „*Духовното ръководство на човека и човечеството*“. В моята последна книга "Загадка на душата"[[42]](#endnote-42) (втора глава) се говори за онзи учен човек Jessoir… и вие можете да видите какво има да каже той за такива неща… Там обърнах внимание на „духа“ на Сократ. Отнася се до това, че Сократ осъзнава нещо, което е активно във всички човешки същества. Преди Мистерията на Голгота определени същества насочваха това, което мъртвите трябваше да пренесат в човешкия живот. Тези същества загубиха силата си по време на мистерията на Голгота и Христовият импулс зае тяхното място. Сега имате Христовия импулс, свързан с човешката съдба по начина, описан от духовната наука. Силите, импулсите на мъртвите работят, както описах, в сферата на нашата воля и чувства. Мъртвите са активни, но също така изпитват укрепване или отслабване на собствената си воля. Цялото това царство е земно царство - земно царство точно като царството на природата. Обаче от Мистерията на Голгота насам Христовият импулс живее в него. Христос е насочващата сила в това царство, което описах.

Следователно ще трябва да се създаде една наука за Мистерията на Голгота. В бъдеще ще трябва да се знае, че КАКТО СВЕТЪТ НА ПРИРОДНИТЕ ФАКТИ ПРОНИКВА В НАШИЯ СВЯТ, ТАКА И ЦАРСТВОТО НА СЪДБАТА ГО ПРОНИКВА КАТО ПРОТИВОПОЛОЖНИЯ ПОЛЮС. Това царство на съдбата днес все още почти не се забелязва. Тя ще трябва да бъде изучавана в бъдеще също толкова пълно, колкото царството на природата. Когато човек го направи, ще разбере, че в това царство на съдбата той е свързан с мъртвите. Човек ще знае, че това царство, което за нас е общо с мъртвите, е в същото време царството на Христос. Христос слезе на земята, за да разгърне своето влияние чрез Мистерията на Голгота, за да сподели с хората на земята това, което имаме общо с мъртвите, доколкото мъртвите са активни в земната сфера. (Сега говоря не за изключителни инциденти, а за нормални случаи.)

Това не трябва да си остане просто една абстрактна истина, просто концептуална истина или може би просто „неделна истина“, която да се припомня от време на време, като например „в края на краищата нещо подобно може пък и да е вярно“… Човек трябва да върви през това царство на съдбата също толкова съзнателно, колкото върви през царството на своите сетивни възприятия; той трябва да може да минава през света, използвайки очите си и, същевременно, да се чувства вплетен директно в това царство на съдбата; той трябва да може да почувства, че в това царство силите на Христос винаги са обединени със силите на мъртвите. Ако тези неща биха били такива, скъпи приятели, човечеството би развило в себе си един истински, конкретен и чувствителен живот с мъртвите… Човек би изпитал - ако почувства това или онова или се ангажира с това или онова - че е обединен с любими хора, които вече са преминали.

В днешно време ние не забравяме напълно нашите починали… Пазим ги в паметта си... Един интензивен живот - и това ще е единствения истински живот, защото в противен случай животът би бил проспан, що се отнася до съдбата - ще завладее човечеството и ще доведе, не само до способността ни да запазваме спомена за мъртвите, но и до знанието, че когато правим нещо, когато работим за нещо, когато предприемаме нещо, когато успеем в нещо, във всичко това участва тази или онази мъртва душа. Нашите връзки с мъртвите в никакъв случай не са прекъснати от смъртта - те продължават. Това обогатяване на живота е перспективата за човечеството в бъдещето на Земята. В тази Пета Следатлантска епоха човечеството всъщност се развива в посоката, която описах… И наистина, човечеството не ще може да доживее Шестата епоха, ако хората не започнат да усещат тези неща по правилен начин, т.е. ако не възприемат реалността на съдбата в своето съзнание така напълно, както вече са абсорбирали реалността на природните случки.

Ние трябва да възприемем съвсем конкретно връзката на Мистерията на Голгота с проблема за смъртта. Това е, което исках да отбележа днес. Това е нещо, което е тясно свързано с онова, което сега трябва да влезе в съзнанието на човечеството, защото сред многото неща, изгубени от човечеството, е възможността все още да се преживява истинската реалност в чувствата и волевите импулси. Човешките същества постепенно са били приспивани в една велика илюзия, а именно, че могат да оформят този земен живот според земните закони. Това е най-голямата илюзия, на която човечеството може да се поддаде. Ние намираме неговата радикална крайност, например, в чисто материалистичния социализъм, който урежда всичко според икономическите закони, с други думи, според чисто физическите закони. Очевидно, материалистичният социализъм никога не би приел идеята, че когато ние, човешките същества, извършваме и най-малкото нещо помежду си, в това участват и мъртвите. Социализмът е еднопосочна крайност… На противоположния полюс е крайността, която всички т.н. „идеалисти“ днес мечтаят да създадат (без да се взима предвид никаква духовност), чисто програмни организации по целия свят - както домашни, така и международни - за да се подтикват програми, чрез които се предполага, че ще се анулира всякаква война. Невъзможно е да се убедят хората, които лелеят такава илюзия, че по този начин те всъщност не унищожават онова, което искат да унищожат, а по-скоро се обременяват, натоварвайки се още повече с чудовището, което са искали да унищожат. Има много добра воля в тези неща. Но тя е само онова, което може да изскочи от материалистичното съзнание на времето - онова, което произтича като резултати и, бих искал да кажа, като един политически връх на цялата същност на света.

Това обаче ще доведе до точно обратното на желаната цел. Важното развитие, което трябва да се разпространи по земята, е дълбокото разбиране на съдбата. Това е, което трябва да се внедри при създаването на закони и формирането на политически организации, защото това осигурява основата за структурата на социалните условия. Всичко, което е несъвместимо с духовната еволюция на човечеството, просто ще се разпадне; ще се срине или ще се износи. Всичко това е тясно свързано с онова, което знаменията на времето провъзгласяват днес. Тук няма нужда да правим политическа кампания, ако мога да се изразя толкова грубо - естествено, ние не бихме направили това... Изискванията на времето обаче трябва да се спазват внимателно от хората, които искат да се занимават с духовната еволюция на човечеството. Трябва да се разбере, че по пътя, по който предимно се върви днес, Христос само ще бъде изгубен… Той може да бъде спечелен като законен крал и господар на земята само чрез издигането на човечеството към духовността. В това може да сте сигурни: Христос не трябва да се търси така, както го търсят различните вероизповедания днес - вероизповедания, които по забележителен начин вече са се присъединили към всеки възможен компромис в тълкуването на Христос… тук и там те дори са се съгласили как да празнуват Христос като бог на клането… Христос трябва да се търси там, където Той всъщност може да бъде намерен в реалността, чрез човешки същества, които започват да разбират царството на съдбата като реалност, в която Христос ще бъде намерен, както предложихме днес. Само тогава ще бъде създадена една международна организация, която ще означава разпространяване на истинското Християнство по цялата земя.

Трябва само да помислите за момент, за да разберете, че все още не сме се приближили до тази цел... Помислете какво би се случило, ако предложите на всички хора, които сега говорят, че желаят да установят мир по целия свят (а кой не говори за това сега?) - да им предложите програма, която да направи Христос достъпен за цялото човечество. Доколкото това изобщо е възможно на земята, едва тогава ще дойде мир, траен мир... Представете си какво биха казали всички тези организации (създадени, признавам, от искрена добра воля) ако им представите такава програма! Ние дори вече преживяхме една "програма за мир", издадена от "Христовия представител на земята". Но в нея няма да намерите много от Христос. Знам, че тези неща не се приемат достатъчно сериозно в момента. И ако не се вземат на сериозно, човечеството няма да може да върви по един здравословен път. Така както е необходимост Мистерията на Голгота да бъде схваната на едно духовно равнище, така също е необходимост човешките същества да разберат ясно знаците на времето, да виждат в Духовната Наука нещо, без което даже външната социална структура на бъдещето не би могла да се създаде.

\*\*\*\*\*

В заключение, длъжен съм да ви кажа нещо, което трябваше да кажа и на другите групи. Това е неприятна задача. Този въпрос е известен на повечето от нашите приятели; въпреки това трябва да направя официални изявления за пълнота. Не знам дали всички сте наясно, че по света се разпространяват най-невероятни клевети - приказки от такъв характер, че човек се чуди как подобен чудовищен импулс може да нахлуе в умовете на хората… Нашето духовно-научно движение трябва да бъде защитено от подобни, трябва да го кажем, злостни клевети. Следователно е необходимо в близко бъдеще - независимо от факта, че помощта трябва да е достъпна за нашите приятели за проблеми, свързани с езотеричното развитие - това, което са били частни конференции в обикновения смисъл, вече не може да се провежда… Именно тези частни съвещания са причината за клеветите… Това твърдение само по себе си обаче би било непълно… Трябва да последва и второ, а именно, че всеки който иска - очевидно само който желае! - може да разкаже съвсем откровено и пълно всичко, което е било казано или направено по всяко време на тези конференции. В нашето движение няма нищо, което трябва да се крие, ако се говори истината.

Длъжен съм да направя тези две стъпки. Дайте ми обаче малко време и съм сигурен, че ще бъдат намерени други начини и средства, чрез които да се предоставят на всеки неговите духовно-научни права. Духовно-научното движение обаче не трябва да бъде прекъсвано от неща, които нямат нищо общо с него. Следователно именно тези, които принадлежат най-истински и честно към нашето движение, трябва да разберат, че тези частни конференции, в обикновения смисъл на думата, вече не могат да се провеждат и че аз също освобождавам всички от всякакъв вид задължения. Всеки навсякъде може да изяви това, което желае; никой не трябва, разбира се, но що се отнася до мен, няма ограничение, защото няма нищо, което да не може да бъде казано, ако някой докладва реалността, самата истина. За да се установи истината обаче, трябва да са изпълнени и двете изисквания. Много ми е мъчно, че трябва да предприема тези мерки. Знам обаче, че приятелите, които стоят най-близо до нашето движение, напълно ще осъзнаят неговата необходимост и ще бъдат напълно съгласни с него.

Сега трябва да сме наясно със сериозността на сегашната ни ситуация. Поради тази причина такова събиране за мен е особено важно и сериозно събитие. Особено сега, в това катастрофално време, се надявам, че можем наистина да бъдем проникнати от съзнанието, че трябва да застанем заедно в подкрепа на нашата антропософска кауза, да застанем заедно в духа. Дори ако за момента установим, че не можем да се срещнем заедно в космоса, нека останем заедно духом. Това е желанието, което бих изразил, когато се разделям с вас: Ние сме били заедно в космоса… Сега може би за известно време трябва да сме заедно само в духа!

**Забележка за преводача**

|  |
| --- |
| **Бележки към текстовете**  „Събитието на явяването на Христос в етерния свят.“ 25 януари 1910 г.; Карлсруе; GA 118. Публикувано преди това от Anthroposophic Press, Inc. Превод от Барбара Бетеридж. Преводът е преработен за този том.  „Духовната наука като подготовка за нова етерна визия.“ 27 януари 1910 г.; Хайделберг; GA 118. Публикуван преди това през 1936 г. „Антропософски новини“. Преводът е преработен за този том.  „Будизъм и християнство на Павел“. 27 февруари 1910 г.; Кьолн; GA 118. Преведено за този том от Даян Тейтъм.  „Мистериите на Вселената: Комети и Луната.“ 5 март 1910 г.; Щутгарт; GA 118. Публикуван преди това през 1974 г. Golden Blade. Преводът е преработен за този том.  „Повторното появяване на Христос в етера“. 6 март 1910 г.; Щутгарт; GA 118. Публикувано преди това от Anthroposophic Press, Inc. Преводът е ревизиран за този том.  „Проповедта на планината“. 15 март 1910 г.; Мюнхен; GA 118. Публикувано преди това от Anthroposophic Press, Inc. Преводът е ревизиран за този том.  „Завръщането на Христос“. 18 април 1910 г.; Палермо; GA 118. Преведено за този том от Рут Пуш.  „Етерната визия на бъдещето.“ 10 май 1910 г.; Хановер; GA 118. Преведено за този том от Рут Пуш.  „Етеризирането на кръвта“. 1 октомври 1911 г.; Базел; GA 130. Публикувано преди това от Rudolf Steiner Press. Преработено за този том с любезното разрешение на Rudolf Steiner Press.  „Индивидуални духовни същества и неделимата основа на света“, части 1, 2 и 3. 18, 19 и 25 ноември 1917 г.; Дорнах; GA 178. Преведено за този том от Маргарет де Рис и Алис Улсин.  „Трите царства на мъртвите: живот между смъртта и ново раждане.“ 29 ноември 1917 г.; Берн; GA 182. Преработен превод за този том от Alice Wulsin. |

1. Става дума за пасивността и активността на душата - пасивността е възприемане, а активността е въздействие /виж в този сайт през главното меню > *Книги >*  „За естеството на изкуството“ > Том първи, глава 7, заглавие „Синтезиращият Аз“…. а също и Том втори, глава 2, заглавие „Наблюдение на наблюдението (действие без мисъл и мислене без действие)“/ /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-1)
2. В нашите рефлекси - в мигновените ни реакции - волята е будна и работи безотказно… само съзнанието ни спи за тези реакции, не знаейки нищо за случващото се в самите нас. /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-2)
3. Симпатия и антипатия /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-3)
4. ОБРАТНА спрямо посоката на ЕТЕРИЗАЦИЯТА НА КРЪВТА /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-4)
5. Бъдещият Юпитер /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-5)
6. за повтарящите се земни животи /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-6)
7. Това всъщност е нашето истинско „изгонване от рая“, познато ни от Библията - „изгонването“ ни, за да познаем себе си (аз-а си) посредством чисто-сетивното придобиване на познание за света /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-7)
8. Рудолф Щайнер, Знание за висшите светове и неговото постижение, Spring Valley, NY, Anthroposophic Press, 1977…. Или… [**GA-10 - Как се постигат познания за висшите светове**](https://petardanov.com/Chtainer/GA_10%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf) [↑](#endnote-ref-8)
9. „Древната Луна“ вместо „Старата Луна“ (както същия космически период е назован в някой други книги на Р. Щайнер, преведени на български и издадени у нас). /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-9)
10. женското тяло е „изостанало“ (в кавички) в еволюцията си, а мъжкото тяло е „изпреварило“ (в кавички) еволюцията… Но не става дума за „изоставане“ и „изпреварване“ в еволюцията на СЪЗНАНИЕТО (било то женско или мъжко съзнание), а в еволюционния процес на ВЪПЛЪЩАВАНЕ в материята, което си е част от Инволюцията (слизащия ход на еволюцията) /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-10)
11. Става дума за „Бъдещият Юпитер“ - следващото въплъщение на човечеството, бъдещият космически етап от еволюцията на Земята и човечеството /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-11)
12. Рудолф Щайнер, Космогония, включва лекции, изнесени в Париж между 25 май и 14 юни 1906 г., Дорнах, Швейцария, Rudolf Steiner Verlag, 1979 г. [↑](#endnote-ref-12)
13. Rudolf Steiner, An Outline of Occult Science, Spring Valley, NY, Anthroposophic Press, 1979. [↑](#endnote-ref-13)
14. по-труден за манипулиране от Аз-а, от самия субект, собственика на мозъка /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-14)
15. Халеевата комета, която се е появявала през 1759, 1835 и 1910 г., е планирано да се появи отново през 1986 г. и вече е била наблюдавана с телескопи [↑](#endnote-ref-15)
16. Якоб Молешот (1822–1893) и Лудвиг Бюхнер (1824–1899) са философи на материализма. [↑](#endnote-ref-16)
17. това е приблизителна дата, тъй като еволюцията се движеше постепенно от един вид характер към друг [↑](#endnote-ref-17)
18. Извадка от „Въведение в тайната наука“:

    Формирането на Сетивната Душа е свързано с промени в астралното тяло,

    формирането на Разсъдъчната Душа с промени в етерното тяло и

    формирането на Съзнаващата Душа с промени във физическото тяло.

    Подробности по този въпрос вече бяха казани при описанието на Земното развитие. В известен смисъл ще допълним:

    Сетивната Душа вече се опира на едно преобразувано астрално тяло;

    Разсъдъчната Душа на преобразувано етерно тяло;

    Съзнаващата Душа на преобразувано физическо тяло.

    И още: Тези три душевни съставки са и части на астралното тяло, защото например Съзнаващата Душа е възможна само като една астрална същност в съответното, пригодено за нея физическо тяло. Тя води астрален живот върху арената на подготвеното за целта физическо тяло. [↑](#endnote-ref-18)
19. Малко по-късно Теософското общество (на Блаватска) в Адяр провъзгласява прераждането на Христос в индийското момче Кришнамурти. Това беше протестирано от Рудолф Щайнер и неговото несъгласие доведе до изключването на Германската секция на Теософското Общество, на която Щайнер беше генерален секретар. [↑](#endnote-ref-19)
20. Рудолф Щайнер не използва термина „розенкройцер” в пряка връзка с Теософското общество (на Блаватска). Отнася се по-скоро за път на духовно изследване, подходящ за съвременното човечество и не трябва да се бърка с днешните само-провъзгласили се розенкройцери. [↑](#endnote-ref-20)
21. Якоб Молешот (1822–1893) и Лудвиг Бюхнер (1824–1899) са философи на материализма. [↑](#endnote-ref-21)
22. Следвайки това име за петото евангелие, Рудолф Щайнер не го разработва до 1913 г. Той изнася цикъл от лекции в Осло, Норвегия през октомври 1913 г. и в Кьолн през декември 1913 г. Някои от тези лекции са публикувани на английски в тома „Петото евангелие“, Лондон, Rudolf Steiner Press, препечатано през 1978 г. [↑](#endnote-ref-22)
23. Вместо „спасява“, преводачът бе употребил думата „изкупва“, която в случая е също подходяща, особено в смисъла на „ИЗКУПВА всички грехове на сетивно-ограниченото мислене, родено от самата КАЛИ ЮГА“ /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-23)
24. Рудолф Щайнер, Космогония, включва лекции, изнесени в Париж между 25 май и 14 юни 1906 г., Дорнах, Швейцария, Rudolf Steiner Verlag, 1979 г. [↑](#endnote-ref-24)
25. Става дума за пасивността и активността на душата - пасивността е възприемане, а активността е въздействие /виж в този сайт през главното меню > *Книги >*  „За естеството на изкуството“ > Том първи, глава 7, заглавие „Синтезиращият Аз“…. а също и Том втори, глава 2, заглавие „Наблюдение на наблюдението (действие без мисъл и мислене без действие)“/ /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-25)
26. В нашите рефлекси - в мигновените ни реакции - волята е будна и работи безотказно… само съзнанието ни спи за тези реакции, не знаейки нищо за случващото се в самите нас. /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-26)
27. Симпатия и антипатия /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-27)
28. ОБРАТНА спрямо посоката на ЕТЕРИЗАЦИЯТА НА КРЪВТА /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-28)
29. Бъдещият Юпитер /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-29)
30. Старата Луна /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-30)
31. Бъдещия Юпитер /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-31)
32. Бъдещата Венера /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-32)
33. Думите в скоби са добавени от мен /бел. НК/. [↑](#endnote-ref-33)
34. това „(единно)“ е добавено от мен /бел. НК/ [↑](#endnote-ref-34)
35. за когото Фриц Маутнер неоснователно казва: "авторитет въз основа на благоволението на издателя" обаче преди войната неговият авторитет се разпростираше по целия свят [↑](#endnote-ref-35)
36. Рудолф Щайнер, Riddles of Philosophy, Spring Valley, NY, Anthroposophic Press, 1973. [↑](#endnote-ref-36)
37. Малко по-долу Р. Щайнер приравнява понятието „обстоятелства“ с понятието „съзвездие“ или „съзвездия“… което би могло да се възприеме като „ОБСТОЯТЕЛСТВА, възникнали под космическото въздействие на съответни СЪЗВЕЗДИЯ“ /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-37)
38. Вместо думата "обстоятелства" и „обстоятелство" тук е напълно възможно да се употреби "съзвездия" и "съзвездие" [↑](#endnote-ref-38)
39. Rudolf Steiner, Inneres Wesen des Menschen und Leben Zwischen Tod und neuer Geburt, Dornach, Switzerland, Rudolf Steiner Verlag, 1978. [Също в: [***Вътрешната природа на човека и живота между смъртта и прераждането***](https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://wn.rsarchive.org/Lectures/GA153/English/APC1928/InnMan_index.html) — e.Ed] [↑](#endnote-ref-39)
40. Рудолф Щайнер, Теософия, Spring Valley, Ню Йорк, Anthroposophic Press, 1971. [↑](#endnote-ref-40)
41. Понятието ДУХОВНА ДЕЙНОСТ може да бъде схванато като КРЕАТИВНОСТ В ДЕЙСТВИЕ, а понятието „ДУХОВНО РАЗБИРАНЕ за света (или за каквото и да е)“ - като „РАЗБИРАНЕ за БОЖЕСТВЕНАТА КРЕАТИВНОСТ, сътворила този свят и всичко в него, плюс КРЕАТИВНОСТТА, която трябва да продължи да го развива (усъвършенства)“. / бел. НК/ [↑](#endnote-ref-41)
42. Рудолф Щайнер, von Seelenrätseln. Избрани части от това бяха публикувани на английски в The Case for Anthroposophy, редактирано от Owen Barfield, Лондон, Rudolf Steiner Press, 1970 г. [↑](#endnote-ref-42)