**GA-110**

**ДУХОВНИТЕ ЙЕРАРХИИ И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ СВЯТ**

**Рудолф Щайнер**

ЦИКЪЛ от 10 ЛЕКЦИИ

изнесени в Дюселдорф от 12 до 18. 4. 1909 г.

превод от немски: д-р ДИМИТЪР ДИМЧЕВ

Препис, редакционни поправки и бележки под линия - НК[[1]](#endnote-1)

на базата на текстове от следните източници:

<https://www.otizvora.com/rs-bibliografia/rs-bg-doc/> > [GA-110.doc](https://www.otizvora.com/wp-content/Rudolf%20Steiner/BG%20DOCS/GA-110.doc)

<https://rsarchive.org/Lectures/GA110/English/AP1970/index.html>

**С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е**

1. Първа лекция, Дюселдорф, 12. Април 1909, следобед. . . . .......2

Първичната мъд­рост и за­гад­ка­та на човека. Западните окул­т­ни шко­ли ка­то па­зи­те­ли на из­точ­на­та мъдрост. Възникването на но­ви­те Мистерии. Христовото дело. Учението на Дионисий Аеропагита за Йерархиите и за не­бес­ни­те тела. Задачите на антропософията.

2. Втора лекция, 12 Април 1909, ве­чер………..................................7

Учението на све­ще­ни­те Риши. Бхагавад Гита. Четирите елемента. Духовното из­с­лед­ва­не вър­ху същ­нос­т­та на огъня. Пространство и светлина. Възникването на еле­мен­тар­ни Същества чрез човека. Окултният сми­съл на древ­ни­те жертвоприношения. Спасяването на еле­мен­тар­ни­те Същества.

3. Трета лекция, 13. Април 1909, пре­ди ­обед………......................12

Следващото пла­не­тар­но въп­лъ­ще­ние на на­ша­та Земя. Земята и про­буж­да­не­то на чо­веш­кия Аз. Еволюцията на Стария Сатурн: вът­реш­на и външ­на топлина. Обективиране на част от топ­лин­ния еле­мент чрез Духовете на Личността. Космическата ро­ля на Престолите. Архангелите и как те пос­ти­гат сво­ята "човешка" сте­пен на Старото Слънце.

4. Четвърта лекция, 13. Април 1909, ве­чер……..............................16

За вза­имо­дейс­т­ви­ето меж­ду Престолите и Духовете на Личността. Херувимите, ко­ито прес­ре­щат Архангелите от че­ти­ри­те по­со­ки на ду­хов­но­то пространство. Първите на­чен­ки на жи­во­тин­с­ко­то царство. За са­мо жер­т­ва­та на Престолите. Космическият про­из­ход на Зодиака. За връз­ки­те меж­ду "Скорпион" и "Орел", респек­тив­но меж­ду "Човек" и "Водолей".

5. Пета лекция, 14. Април 1909, ве­чер………..................................20

За след­ва­щи­те ета­пи от ево­лю­ци­ята на на­ша­та Слънчева система. Пред- стоящото сли­ва­не меж­ду Слънцето и планетите. Началото на след­ва­щия Зодиак. Йерархията на Серафимите и Божествената троица. Гранични­те зна­ци във вис­ши­те Йерархии. Разграждането на Старата Луна бла­го­да­ре­ние на нап­ред­ва­щи­те и изоста­ва­щи­те ду­хов­ни Същества. Какво оз­на­ча­ва Битката на Небето.

6. Шеста лек­ция 15. Април 1909, ве­чер……………....................... .23

Характеристика на тре­та­та Йерархия: Ангелите под­дър­жат спо­ме­ни­те на чо­ве­ка за ми­на­ли­те му пре­раждания, Архангелите се гри­жат за хар­мо­ни­ята меж­ду ин­ди­ви­да и общността, Архаите под­реж­дат фи­зи­чески­те от­но­ше­ния и връз­ки на ця­ло­то човечество. Втората Йерархия се гри­жи за пре­хо­да на чо­ве­ка в след­ващо­то пла­не­тар­но въплъщение. Космогонията на Птоломей и Коперник. Синовете на Венера и си­но­ве­те на Меркурий ка­то учи­те­ли на човечеството.

7. Седма лекция, 16. Април 1909, ве­чер…………...........................29

Седемте прин­ци­па на чо­ве­ка не мо­гат да бъ­дат ме­ха­нич­но при­ло­же­ни за Ангелите. За ха­рак­те­ра на Ангелския Аз. Как и за­що бя­ха за­па­зе­ни етер­ни­те те­ла на ат­лан­т­с­ки­те посветени. Ману и се­дем­те Риши. Как про­ти­ча ин­с­пи­ра­ци­ята чрез Духовете на Личността, Архангелите и Ангелите. Една и съ­ща лич­ност мо­же да бъ­де ин­с­пи­ри­ра­на от раз­лич­ни йе­рар­хи­чес­ки Същества.

8. Осма лекция, 17. Април 1909, ве­чер…………….........................33

Старият Сатурн ка­то при­мер за въз­ник­ва­не на ед­но не­бес­но тяло. Първите на­чен­ки на чо­веш­ко­то фи­зи­ческо тя­ло (Сърцето - въз­ник­ва­що в об­лас­т­та на Лъва и т.н.). Върху ох­ла­де­ния до "вод­но състояние" Марс чове­кът по­лу­ча­ва пър­ви­те ас­т­рал­ни елементи. Първите про­яв­ле­ния на чо­веш­кия Аз през Лемурийската епоха и тях­но­то от­ра­же­ние в еги­пет­с­ки­те Мистерии.

9. Девета лекция, 18. Април 1909, пре­ди ­обед……........................37

Ротационните пла­не­тар­ни им­пул­си в хо­да на Зодиака. Истинският кос­ми­чес­ки човек. Кармата на не­бес­ните тела, ко­ято се по­ема от тех­ни­те предводители. Как Азът ра­бо­ти вър­ху астралното, етер­но­то и фи­зи­ческо­то тяло. Възникване на твор­чес­ка­та продуктивност. Как из­г­леж­да "човешката" сте­пен на Съществата от вис­ши­те Йерархии. Посветеният мо­же да жертва сво­ето соб­с­т­ве­но ас­т­рал­но и етер­но тя­ло и да ги пре­дос­та­ви на дру­го чо­веш­ко същество.

10. Десета лекция, 18. Април 1909, ве­чер………...........................41

Еволюция на чо­веш­ка­та индивидуалност. Съдбата на Земната материя: да из­чез­ва в сре­дищ­на­та точ­ка на Земята и да се по­явя­ва от­но­во в ней­на­та периферия. Кристалното небе. Уран и Нептун. Областта на Божестве­на­та Троица. Боговете на пре­пятс­т­ви­ята и как чрез тях­на­та на­ме­са в чо­веш­ко­то ас­т­рал­но тя­ло у хо­ра та въз­ник­ва въз­мож­нос­т­та да вър­шат злото. Битката на ар­хан­гел Михаил с Дракона. Човешкият Аз мо­же сво­бод­но да ре­ши да­ли да при­еме Христос и по то­зи на­чин да спа­си Луцифер. Космическият сми­съл на де­се­та­та Йерархия.

# ПЪРВА ЛЕКЦИЯ

Дюселдорф, 12. Април 1909, пре­ди ­обед

Този лек­ци­онен ци­къл ще ни въ­ве­де в по­-вис­ши­те об­лас­ти на ду­хов­ния живот - ще ни из­диг­не не са­мо над фи­зи­чес­кия прос­т­ран­с­т­вен свят на Земята, където сме „отседнали“, но и ще ни пре­не­се в ду­хов­ните светове, от­къ­де­то во­ди сво­ето на­ча­ло са­ми­ят фи­зи­чес­ки прос­т­ран­с­т­вен свят. И тък­мо един та­къв лек­ционен ци­къл ще ви покаже, че ця­ло­то познание, ця­ла­та мъд­рост, об­що взе­то, се свеж­да до това, да раз­реши на­й-­го­ля­ма­та от всич­ки загадки - за­гад­ка­та на чо­веш­ко­то същество. А за да раз­бе­рем чо­вешко­то същество, ние тряб­ва зна­чи­тел­но да раз­ши­рим пред­с­та­ви­те си за не­ща­та в за­оби­ка­ля­щия ни свят. Впрочем, не­об­хо­ди­мо е всеки, кой­то въз­на­ме­ря­ва да из­с­лу­ша то­зи лек­ци­онен цикъл, ве­че да раз­по­ла­га с ня­кои от ос­нов­ни­те ду­хов­но­на­уч­ни по­ня­тия и аз смятам, че в об­щи ли­нии то­ва ус­ло­вие е пред­ва­ри­телно из­пъл­не­но от всич­ки присъстващи... И може би за прос­ле­дя­ва­не­то на ци­къ­ла е не­об­хо­дим един из­к­лючи­тел­но ви­сок по­лет на духа, ма­кар че ще по­ло­жа всич­ки усилия, да нап­ра­вя ос­нов­на­та ни те­ма въз­можно на­й-­дос­тъп­на и разбираема.

Когато се опит­ва­ме да го­во­рим за това, ко­ето на­ри­ча­ме ду­хов­ни Йерархии[[2]](#endnote-2), ние всъщ­ност на­соч­ва­ме наши­те ду­шев­ни очи към оне­зи вис­ши Същества, чи­ето Битие се на­ми­ра над Земята. С на­ши­те фи­зи­чес­ки очи мо­жем да об­х­ва­нем са­мо че­ти­ри­те при­род­ни царства - минералното, растителното, жи­во­тин­с­ко­то и човешкото. Над чо­ве­ка се прос­ти­ра цар­с­т­во­то на не­ви­ди­ми­те Същества и, бла­го­да­ре­ние на свръх­се­тивно­то поз­на­ние, чо­ве­к (до­кол­ко­то е по си­ли­те му) мо­же да се из­диг­не до оне­зи си­ли и Същества, които в свръхсетивния, в не­ви­ди­мия свят, са ед­но про­дъл­же­ние на че­ти­ри­те при­род­ни царства.

Това поз­на­ние и из­с­лед­ва­ни­ята в та­зи област, как­то всич­ки вие доб­ре знаете, не са нещо, ко­ето за пръв път се по­явя­ва в на­ша­та епоха - ви­на­ги е съ­щес­т­ву­ва­ла ед­на пър­вич­на ми­ро­ва Мъдрост, ако мо­жем та­ка да я на­ре­чем... Защото всич­ко онова, ко­ето чо­ве­кът нат­руп­ва ка­то опит и познание, ка­то по­ня­тия и идеи, ка­то имагинации, ин­с­пи­ра­ции и интуиции[[3]](#endnote-3) в резултат на сво­ето ясновидство[[4]](#endnote-4), ве­че е "минало" през из­жи­вява­ни­ята и през съ­дър­жа­ни­ето на вис­ши­те Същества[[5]](#endnote-5).

Ако си пос­лу­жим с ед­но три­ви­ал­но сравнение, бих­ме мог­ли да кажем: Един майс­тор на ча­сов­ни­ци пър­во има идеята - ми­съл­та за часовника - и ед­ва пос­ле той мо­же да из­ра­бо­ти часовника… Часовникът е нап­ра­вен спо­ред пред­ва­ри­тел­на­та идея на часовникаря, а пос­ле[[6]](#endnote-6) все­ки мо­же да го раз­г­ло­би и да ана­ли­зи­ра идеите, спо­ред ко­ито ча­сов­ни­ка­рят е из­ра­бо­тил своя часовник… Сега всеки дру­г чо­век може просто да прос­ле­дя­ва иде­ите на ча­сов­никаря... Общо взето, са­мо та­ка би тряб­ва­ло да се от­на­ся чо­ве­кът (с ог­лед на сегаш­на­та си ево­лю­ци­он­на степен) към пър­вич­на­та Мъдрост на вис­ши­те Същества: Всички имагинации, инспирации, интуиции, всички идеи и мисли, спо­ред ко­ито е съз­да­ден на­ши­ят ви­дим свят, ве­че са би­ли именно тях­но притежание. Така чове­к от­но­во от­к­ри­ва във ви­ди­мия свят същите те­зи фундаментални мис­ли и идеи… и, из­ди­гай­ки се до ясновидството, той на­ми­ра и имагинациите, ин­с­пи­ра­ци­ите и интуициите, чрез ко­ито от­но­во про­ник­ва в све­та на вис­ши­те Същества. Нека да обобщим: Мъдростта, за ко­ято ста­на дума, е съ­щес­т­ву­ва­ла мно­го вре­ме пре­ди да се по­яви наши­ят фи­зи­чес­ки свят… Тя е планът, спо­ред кой­то е из­г­ра­ден на­ши­ят свят.

Сега ид­ва ред на един друг въпрос: До как­ва сте­пен тряб­ва да се вър­нем на­зад във времето в пре­де­ли­те на на­шия свят, за да срещ­нем там та­зи пър­вич­на Мъдрост? Трябва ли да се вър­нем на­зад до ня­коя от ис­то­ри­чес­ки­те епохи, ко­га­то е про­по­вяд­вал един или друг от ве­ли­ки­те учи­те­ли на човечеството? Несъмнено, ние бих­ме на­учи­ли мно­го, ако се вър­нем в ед­на или дру­га ис­то­ри­чес­ка епоха или ако се за­поз­наем с уче­ни­ята на един или друг от ве­ли­ки­те учители... Обаче, за да срещ­нем пър­вич­на­та Мъдрост - и то в ней­на­та истинска, вис­ша фор­ма - тряб­ва да се вър­нем до она­зи епоха, ко­га­то ви­ди­ма­та Земя все още не е съ­щес­т­ву­ва­ла ка­то не­бес­но тяло. Светът дейс­т­ви­тел­но е въз­ник­нал от Мъдростта... Обаче та­зи Мъдрост, спо­ред ко­ято бо­жес­т­ве­но­-ду­хов­ни­те Същества из­г­ра­ди­ха на­шия свят, с вре­мето ста­на дос­то­яние и на човека. В сво­ето мис­ле­не той мо­же­ше да вижда, да въз­п­ри­ема мислите, спо­ред ко­ито Боговете съз­да­до­ха света. И как­то мно­зи­на от вас знаят, пре­тър­пя­вай­ки из­вес­т­ни преобразувания, та­зи пър­вич­на Мъдрост - при­съ­ща за Творците на световете - се от­к­ри на древ­ни­те Риши, ве­ли­ки­те учи­те­ли на Древна Индия от Първата сле­дат­лан­т­с­ка епоха[[7]](#endnote-7).

Тази пър­вич­на Мъдрост бе­ше да­де­на на ве­ли­ки­те Риши под та­ка­ва форма, как­ва­то днеш­но­то чо­ве­чес­т­во ед­ва ли мо­же да си представи. Защото след епо­ха­та на Древна Индия (когато Ришите раз­п­рос­т­ра­ня­ва­ха сво­ето учение) съ­щес­т­ве­но се про­ме­ни­ха, как­то мисловните, та­ка и чис­то-се­тив­ни­те спо­соб­нос­ти на чо­века[[8]](#endnote-8)… И, кол­ко­то и мно­го да се го­во­ри днес за това, ко­ето е зву­ча­ло от ус­та­та на древ­ни­те Риши, по­ве­че­то от днеш­ни­те чо­веш­ки ду­ши ед­ва ли би­ха мог­ли да въз­п­ри­емат не­що друго, ос­вен ду­ми и са­мо думи. Древните хо­ра има­ха дру­ги се­тив­ни спо­соб­нос­ти и днеш­но­то чо­ве­чес­т­во не мо­же да има ис­тин­с­ка пред­с­та­ва за пър­вич­на­та Мъдрост на сво­ите пред­шес­т­ве­ни­ци от Първата сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епоха... Защото всич­ко онова, ко­ето е дос­тиг­на­ло до на­ши дни - всичко, ко­ето е за­па­зе­но в на­й-­доб­ри­те книги - е са­мо един да­лечен и слаб от­з­вук от съ­щин­с­ка­та пър­вич­на Мъдрост на древ­ни­те Риши. В мно­го от­но­ше­ния тя е са­мо ед­на затъмнена, ед­на пом­ра­че­на Мъдрост. Да, колкото и прекрасни, кол­ко­то и въз­ви­ше­ни да са Ведите, кол­ко­то и чуд­но да зву­чат пес­ни­те на Заратустра, кол­ко­то и бо­жес­т­вен да из­г­леж­да ези­кът на древ­на­та еги­пет­с­ка Мъдрост, всич­ко онова, пред ко­ето за­та­ява­ме дъх, не ни раз­к­ри­ва ни­що друго, ос­вен пом­ра­че­на­та свет­лина, съ­дър­жа­ща се във ве­ли­ка­та Мъдрост на Хермес, във ве­ли­ка­та Мъдрост на Заратустра или във ве­ли­честве­но­то поз­на­ние на древ­ни­те Риши. И все пак та­зи вис­ша Мъдрост бе­ше за­па­зе­на за човечеството - та­ка или ина­че, тя ви­на­ги е би­ла дос­тъп­на за тес­ни кръгове, ко­ито са съх­ра­ня­ва­ли те­зи "све­ще­ни тайни", как­то са на­ри­ча­ли то­га­ва то­зи вид познание... Да, пър­вич­на­та Мъдрост – доколкото е дос­тъп­на за човека - ви­на­ги е би­ла съх­раня­ва­на в Мистериите на Индия, Персия, Египет, Халдея, в хрис­ти­ян­с­ки­те Мистерии, вклю­чи­тел­но и до наши дни[[9]](#endnote-9). До срав­ни­тел­но ско­ро при­емането на жи­ва­та Мъдрост бе­ше въз­мож­но само в те­зи зат­во­ре­ни кръ­го­ве - ед­ва впос­лед­с­т­вие тя за­поч­на да бъ­де за­пис­ва­на под фор­ма­та на книги. Поради причини, ко­ито ще изяс­ня имен­но в пред­с­то­ящи­те лекции, ние ве­че се на­ми­ра­ме в епохата, ко­га­то жи­ва­та Мъдрост, съх­раня­ва­на до то­зи мо­мент в на­й-­тес­ни кръгове, ще тряб­ва да ста­не дос­то­яние на все по­-го­ля­ма и по­-го­ля­ма част от човечеството. Всъщност пър­вич­на­та Мъдрост на све­ще­ни­те Риши ни­ко­га не е изчезвала… В рам­ки­те на на­ше­то вре­ме тя прос­то пре­ми­на през един из­вор на подмладяване. Някога та­зи пър­вич­на Мъдрост бе­ше въз­вес­тя­ва­на на древ­но­то чо­ве­чес­т­во от Заратустра и не­го­ви­те ученици, от хал­дейс­ки­те и еги­петски­те учители, от кни­ги­те на Мойсей, за да блик­не от­но­во, чрез ид­ва­не­то на Христос, ка­то един съ­вър­шено нов ду­хо­вен импулс. Но за­се­га тя е тол­ко­ва ин­тим­но и дъл­бо­ко скрита, че мо­же да про­ник­не в чо­ве­чество­то са­мо бав­но и постепенно. Ето за­що от ера­та на хрис­ти­ян­с­ко­то от­к­ро­ве­ние насам, пър­вич­на­та Мъдрост нав­ли­за в све­та на­ис­ти­на бав­но и ед­ва забележимо.

Благовестията са тук, те се на­ми­рат съ­що и в Евангелията, как­то и в дру­ги­те хрис­ти­ян­с­ки документи; и те ни пред­ла­гат не друго, а Мъдростта на све­ще­ни­те Риши, са­мо че под ед­на на­пъл­но об­но­ве­на фор­ма ся­каш се­га те зас­та­ват пред нас ка­то нещо, ко­ето е пре­тър­пя­ло един про­цес на новораждане. Обаче как мо­же­ха да бъ­дат раз­б­ра­ни те­зи бла­го­вес­тия в на­ча­ло­то на ед­на епоха, ко­ято очак­ва­ше сво­ето пре­чис­т­ва­не имен­но от християнството? Евангелията раз­к­ри­ха са­мо ед­на ни­щож­на част от те­зи благовестия - стъп­ка по стъп­ка те доп­ри­на­ся­ха за ед­но по­-дъл­бо­ко разбиране, но в мно­го от­но­ше­ния те до­ве­до­ха и до ед­но пъл­но не­раз­би­ране. Ето за­що днес, об­що взето, Евангелията са най-трудните, на­й-­не­дос­тъп­ни­те книги; чо­ве­чес­т­во­то ще се на­учи да ги раз­би­ра ед­ва в да­леч­но­то бъдеще. Съкровищата на хрис­ти­ян­с­ко­то откровение, ко­ито не са ни­що дру­го ос­вен сък­ро­ви­ща на из­точ­на­та Мъдрост, ро­де­ни пов­тор­но с по­мощ­та на съв­сем но­ви сили, също бя­ха съх­ра­ня­ва­ни в тес­ни кръгове - в оне­зи тес­ни кръгове, чи­ето про­дъл­же­ние по­-къс­но от­к­ри­ва­ме в раз­лич­ни­те мис­те­рий­ни общества, как­ви­то са нап­ри­мер братс­т­во­то на Свещения Граал, а пос­ле и братс­т­вото на Розенкройцерите. Но те­зи сък­ро­ви­ща на Мъдростта бя­ха дос­тъп­ни са­мо за онези, ко­ито по пъ­тя си към жи­ва­та Мъдрост мо­же­ха да ми­нат през въз­мож­но на­й-­су­ро­ви­те изпитания. И така, през пос­лед­ни­те сто­ле­тия на на­ше­то летоброене, бо­га­тата Мъдрост на Изтока и Запада ос­та­на поч­ти не­дос­тъп­на за ши­ро­ки­те чо­веш­ки маси… Само от­дел­ни час­ти­ци от нея прос­вет­ва­ха тук и там по света.

Но ето че нас­тъ­пи времето, ко­га­то ста­на въз­мож­но да се го­во­ри за съ­дър­жа­ни­ето на пър­вич­на­та Мъдрост пред все по­-го­лям брой чо­веш­ки същества, и то на един ясен и раз­би­ра­ем език. През пос­лед­на­та тре­ти­на на 19 век за нея мо­же­ше ве­че да се го­во­ри по един мал­ко или мно­го неп­рик­рит начин. За па­зи­те­ли­те на Мистериите ста­на въз­мож­но да го­во­рят за пър­вич­на­та Мъдрост са­мо по­ра­ди оп­ре­де­ле­ни процеси, ко­ито се ра­зиг­ра­ха в ду­хов­ни­те светове. Всички вие доб­ре поз­на­ва­те ис­то­ри­ята на те­ос­оф­с­ко­то развитие - вие знаете, че тук ле­дът бе­ше раз­чу­пен бла­го­да­ре­ние на он­зи вид мъдрост, кой­то днес не бих ис­кал да описвам, а имен­но бла­го­да­ре­ние на т.н. стро­фи "Дзиан"[[10]](#endnote-10). Фак­ти­чес­ки те съ­дър­жа­ха на­й-­съ­щес­т­ве­но­то от учени­ето на све­ще­ни­те Риши… Те съ­дър­жа­ха и го­ля­ма част от това, ко­ето бла­го­да­ре­ние на хрис­ти­ян­с­ко­то подмла­дя­ва­не ус­пя да се влее в ев­ро­пейс­кия Запад. Да, те­зи стро­фи съ­дър­жат не прос­то за­па­зе­на­та Мъдрост на Изтока - в тях­на­та яс­на свет­ли­на се очер­та­ва и всич­ко онова, ко­ето през на­ше­то ле­тоб­ро­ене и по­-с­пе­ци­ално през Средновековието оп­ре­де­ля­ше жи­во­та в тай­ни­те шко­ли на Запада. Съдържанието на стро­фи­те "Дзиан" ще бъ­де раз­б­ра­но едва в да­леч­но бъдеще… защото - тук се на­ла­га от­но­во да повторя - стро­фи­те "Дзиан" съ­дър­жат тол­ко­ва дъл­бо­ка Мъдрост, че днес тя прос­то не мо­же да бъ­де раз­б­ра­на в ши­ро­ки­те те­ософски кръгове… тол­ко­ва дъл­бо­ка Мъдрост, че ос­та­ва не­дос­тъп­на за днеш­ни­те ек­зо­те­рич­ни спо­соб­нос­ти на човечеството… всич­ки ек­зо­те­рич­ни уси­лия са об­ре­че­ни на не­ус­пех и не мо­гат да про­ник­нат в за­бе­ле­жи­телния свят на та­зи Мъдрост…

Но след ка­то бе­ше разчупен, та­ка да се каже, пър­ви­ят лед, дой­де вре­ме­то да се го­во­ри за ис­тин­с­ки­те из­точни­ци на за­пад­ния окултизъм, кой­то по съ­щес­т­во не се раз­ли­ча­ва от източния, но в слу­чая - съ­об­ра­зя­вайки се с всич­ки про­це­си в ду­хов­ния и във фи­зи­чес­кия свят - той бе­ше опа­зен в ро­зен­к­ройцер­с­ки­те Мистерии. Не съ­щес­т­вува ни­как­ва из­точ­на Мъдрост, ко­ято да не се е вля­ла в за­пад­ния окул­ти­зъ­м -­ ето за­що в учени­ето и из­с­лед­ва­ни­ята на розенкройцерите, вие ще от­к­ри­ете всичко, ко­ето ня­ко­га е съ­щес­т­ву­ва­ло ка­то Мъдрост на Изтока... В Западната Мъдрост не лип­с­ва нищо, аб­со­лют­но ни­що от сък­ро­ви­ща­та на из­точ­на­та Мъдрост. Съществува са­мо та­зи разлика (ако изоб­що става дума за разлика), че за­пад­на­та Мъдрост тряб­ва да об­х­ва­не ця­ла­та из­точ­на Мъдрост - ця­ло­то из­точ­но учение, ця­ло­то из­точ­но изследване - без да изгу­би ни­то час­ти­ца от тях; и да ги оза­ри с она­зи светлина, ко­ято Христовият Импулс да­де на ця­ло­то чо­ве­чество. Следователно, ако ня­кой го­во­ри за за­пад­ния окултизъм - за това, ко­ето в из­вес­тен сми­съл ид­ва от скри­ти­те „Риши“ на Запада (а то, естествено, е не­ви­ди­мо за фи­зи­чес­ки­те очи) - съв­сем не би­ва да твърди, че в за­пад­ния окул­ти­зъм лип­с­ва до­ри и йо­та от из­точ­ния окултизъм… Нищо, аб­со­лют­но ни­що не лип­с­ва от него. Западният окул­ти­зъм - то­ва е под­м­ла­де­ни­ят чрез Христовия Импулс из­то­чен окултизъм. Цялата ве­личес­т­ве­на Мъдрост за свръх­чо­веш­ки­те све­то­ве и за свръх­се­тив­ния живот, проз­ву­ча­ла ня­ко­га от ус­та­та на све­ще­ни­те Риши, днес мо­же да бъ­де от­но­во на­ме­ре­на в поз­на­ни­ето за Йерархиите и тях­но­то от­ра­же­ние във фи­зи­чес­кия свят. Същото се отнася, например, и за ге­омет­ри­ята на Евклид[[11]](#endnote-11)... Ней­ни­те прин­ци­пи изобщо не са се променили, въп­ре­ки че днес те се изу­ча­ват по друг начин; Мъдростта на древ­ни­те Риши е претър­пя­ла един­с­т­ве­но та­зи промяна, че днес ние я изу­ча­ва­ме с по­мощ­та на та­ки­ва поз­на­ва­тел­ни спо­соб­ности, ко­ито са про­бу­де­ни от Христовия Импулс. Следователно, го­ля­ма част от това, ко­ето мо­жем да ка­жем за ду­хов­ни­те светове, е по съ­щес­т­во из­точ­на Мъдрост. По то­зи въп­рос не би­ва да съ­щес­т­ву­ват ни­как­ви недоразумения, а как­то знаем, те въз­ник­ват твър­де лесно.

Онези, ко­ито не же­ла­ят да се пре­бо­рят с те­зи недоразумения, лес­но би­ха мог­ли да из­тъл­ку­ват пог­реш­но ка­за­но­то във вче­раш­на­та Великденска лекция[[12]](#endnote-12). След ка­то не же­ла­ят да се пре­бо­рят с преч­ки­те по пъ­тя на познанието, те би­ха мог­ли да възразят така:

„*Вчера Вие об­съж­дах­те та­ка на­ре­че­ни­те "вис­ши истини" на Буда. Вие казахте, че Буда е про­по­вяд­вал вис­ши­те ис­ти­ни за страданието: Раждането е страдание, бо­лес­т­та е страдание, раз­дя­ла­та с това, ко­ето обичаш, е страдание, да не по­лу­чиш това, ко­ето желаеш, е страдание.“*

Да, хората на­ис­ти­на би­ха мог­ли да въз­ра­зят по то­зи начин:

*„Вчера Вие казахте: не­ка да се обър­нем към тези, ко­ито след Мистерията на Голгота дейс­т­ви­тел­но ис­ка­ха да раз­бе­рат Христовия Импулс. Но то­га­ва ние би тряб­ва­ло да осъз­на­ем и още не­що - а именно, че чрез раз­би­ра­не­то на Христовия Импулс ста­ри­те ис­ти­ни на Буда би след­ва­ло да из­гу­бят част от сво­ята стойност, по­не­же - та­ка да се ка­же - Христовият Импулс дейс­т­ва ка­то ед­но ле­чеб­но сред­с­т­во про­тив жи­тейс­ки­те страдания. Вие спо­ме­нах­те*, *че Буда проповядва: Раждането е страдание - оба­че този, кой­то раз­би­ра Христос, от­го­варя­: ч­рез раж­да­не­то ние нав­ли­за­ме в един живот, кой­то спо­де­ля­ме с Христос, но по­ра­ди на­ша­та свър­за­ност с Христос, жи­тейс­ки­те стра­да­ния ще от­пад­на­т; ч­рез ле­чеб­на­та си­ла на Христовия им­пулс ще от­пад­нат и болестите; и, ни­то болестите, ни­то смър­т­та ще но­сят стра­да­ние за този, кой­то е с Христос и т.н.“*

И тук ня­кой би мо­гъл да въз­ра­зи и следното:

*Добре, оба­че аз ще Ви напомня, че в Евангелията се на­мират съ­щи­те изречения, ко­ито сре­ща­ме и при Буда; в Евангелията съ­що четем, че жи­во­тът е страдание, болес­т­та е стра­да­ние и т.н. Сега аз лес­но сти­гам до извода, че в съв­ре­мен­ни­те ре­ли­ги­оз­ни тек­с­то­ве ние от­к­ри­ва­ме съ­що­то съдържание, как­во­то сре­ща­ме и в будизма; сле­до­ва­тел­но в об­лас­т­та на ре­ли­ги­ите ня­ма ни­ка­къв напредък, ни­как­во раз­ви­ти­е­; в­сич­ки ре­ли­гии имат ед­но и също съдържание. Обаче се­га Вие го­во­рите за ня­ка­къв "напредък" и се опит­ва­те да докажете, че древ­ни­те све­ще­ни ис­ти­ни на бу­диз­ма не са ва­лидни за епо­ха­та на християнството*.“

Обаче по­доб­ни въз­ра­же­ния са из­раз на ед­но го­ля­мо объркване. Защото съв­сем не бе­ше ка­за­но това - бе­ше ка­за­но всич­ко друго, но не и пос­лед­но­то изречение. Изключително важ­но е да об­гър­нем та­зи спе­ци­ал­на об­ласт с ед­но яс­но и точ­но раз­би­ра­не на нещата. А то ни­ко­га не е по си­ли­те на фанатика - яс­но­ и точ­но раз­би­ра­не мо­же да пос­тиг­не са­мо обек­тив­ни­ят човек[[13]](#endnote-13)…

Ако ня­кой доб­ре поз­на­ва из­точ­ни­ци­те на ро­зен­к­ройцер­с­ка­та Мъдрост, на ро­зен­к­ройцер­с­ко­то изследване, той ни­ко­га не би твърдял, че пи­са­ни­ята на Буда съ­дър­жат ня­как­ви неистини. Всеки, кой­то го­во­ри, познавайки из­точни­ци­те на розенкройцерството, на­пъл­но спо­де­ля въз­г­ле­ди­те на Буда, както и ця­ла­та из­точ­на Мъдрост… той съв­сем не ги отрича... Той казва: Да, ве­ли­ки Буда, всичко, ко­ето ти про­по­вяд­ваш ка­то плод на сво­ето озарение, всичко, ко­ето про­по­вяд­ваш за без­к­рай­ни­те страдания, е аб­со­лют­но вярно. Нищо, аб­со­лют­но нищо не би­ва да се от­не­ма от уче­ни­ето на Буда. Всичко тряб­ва да ос­та­не на мяс­то­то си. И тък­мо по­не­же всичко е вяр­но и след­ва да ос­та­не на мяс­то­то си - а именно, че как­то учи Буда, раж­да­не­то е страдание, бо­лестта е страдание, смър­т­та е стра­да­ние и т.н., имен­но по­ра­ди та­зи при­чи­на Христовият Импулс е за нас ед­но мо­гъ­що ле­чеб­но средство: той е тук имен­но за да пре­мах­не страданията, ко­ито в про­ти­вен случай би­ха про­дъл­жи­ли да за­ли­ват света. Защо Христос из­вър­ши Своето спа­си­тел­но дело? Защото Буда беше ка­зал истината! Човечеството тряб­ва­ше да на­пус­не ду­хов­ни­те висини, къ­де­то пър­вич­на­та Мъдрост свете­ше със сво­ята ясна, чис­та свет­ли­на­… чо­ве­чес­т­во­то тряб­ва­ше да по­рас­не, да ста­не са­мос­то­ятел­но и то­ва беше въз­мож­но имен­но тук долу, в ус­ло­ви­ята на фи­зи­чес­кия свят, къ­де­то жи­вота се пре­вър­на в низ от стра­дания и болести… и се­га, в хо­да на еволюцията, тряб­ва­ше да се по­яви мо­гъ­що­то ле­чеб­но сред­с­т­во сре­щу всички те­зи не­из­беж­ни злини. Нормалната и здра­ва ево­лю­ция на чо­веш­кия род изис­к­ва как­то злините, та­ка и ле­чеб­но­то сред­с­т­во сре­щу тях. И зна­ете ли, скъ­пи мои приятели, в све­та на ду­хов­ни­те Йерархии не се казва: "Будизъм сре­щу християнство!", ни­то "Християнство сре­щу будизъм!"; там чис­то и прос­то Христос про­тя­га ръ­ка към Буда и Буда про­тя­га ръ­ка към Христос.

Обаче вся­ко неразпознаване на ево­лю­ци­он­ни­те фак­ти е в съ­що­то вре­ме и не­раз­поз­на­ва­не на цен­т­рал­но­то съ­би­тие от пла­не­тар­но­то раз­ви­тие на на­ша­та Земя, а имен­но - Христовото дело! И така, ние не бих­ме постиг­на­ли нищо, ако ме­ха­нич­но от­х­вър­лим из­точ­на­та Мъдрост, ко­ято за дъл­ги пе­ри­оди от вре­ме бе­ше съхра­ня­ва­на чрез тра­ди­ци­ята на све­ще­ни­те Риши. Обаче в хо­да на вре­ме­то все по­ве­че и по­ве­че хо­ра се оказ­ваха нес­по­соб­ни да над­ник­нат в из­во­ри­те на древ­ни­те Мистерии и да стиг­нат до раз­би­ра­не на пър­вич­на­та Мъдрост. Да, имен­но РАЗ­БИ­РА­НЕ­ТО се ока­за на­й-т­руд­но­то нещо!

И така, в пре­д-ат­лан­т­с­ки­те епохи, т.е. пре­ди она­зи при­род­на катастрофа, ко­ято на­ри­ча­ме "Потоп", ко­га­то по­-го­ля­ма­та част от хората, на­да­ре­ни със старото, сум­рач­но ясновидство, пог­леж­да­ха към не­бес­ни­те простори, към све­та на ду­хов­ни­те Йерархии, те виж­да­ха не­ща­та по съв­сем друг начин - раз­ли­чен от този, кой­то се ут­вър­ди през сле­дат­лан­т­с­ки­те епохи, ко­га­то ста­ро­то яс­но­вид­с­т­во пос­те­пен­но из­чез­на и по­-го­ля­ма­та част от хо­ра­та про­ник­ва­ха във фи­зи­чес­ко­то прос­т­ран­с­т­во един­с­т­ве­но с по­мощ­та на фи­зи­чес­ки­те очи. Ето защо, пре­ди Атлантската ка­тас­т­ро­фа не би има­ло ни­ка­къв сми­съл да се го­во­ри за не­бес­ни­те те­ла по он­зи начин, към кой­то се при­дър­жат днеш­ни­те хора. Ясновиждащият пог­лед се от­п­ра­вя­ше към не­бес­ни­те просто­ри и там той виж­да­ше не ня­как­ви "тела", а ду­хов­ни светове! През оне­зи вре­ме­на не би има­ло ни­ка­къв сми­съл да се го­во­ри за Меркурий, Нептун или Сатурн така, как­то пра­ви то­ва на­ша­та астрономия; за­що­то на­ша­та ас­т­ро­но­мия говори за ми­ро­во­то прос­т­ран­с­т­во и не­го­во­то съ­дър­жа­ние по та­къв начин, че тя ре­гистри­ра един­с­т­ве­но се­тив­ни­те въз­п­ри­ятия на фи­зи­чес­ки­те очи.

Обаче през Атлантската епо­ха то­ва не бе­ше така, за­що­то древ­но­то яс­но­виж­да­що човечество, пог­леж­дай­ки в ми­ро­во­то пространство, съв­сем не виж­да­ше ня­как­ви све­те­щи и ог­ра­ни­че­ни във фи­зи­чес­кия свят не­бес­ни тела... Това, ко­ето днес виж­дат фи­зи­чес­ки­те очи, е са­мо външ­ни­ят из­раз на оп­ре­де­ле­ни ду­хов­ни процеси, ко­ито са би­ли дос­тъп­ни за древ­но­то човечество… Когато днес фи­зи­чес­ко­то око пог­лед­не през те­лес­ко­па към мястото, къ­де­то се на­ми­ра Юпитер, там то виж­да ед­но фи­зи­чес­ко не­бес­но тяло, за­оби­ко­ле­но от своите Луни. Но как­во виж­да­ше чо­ве­кът в епохата на древ­на­ Атлантида, ко­га­то той на­соч­ва­ше своя яс­но­виж­дащ пог­лед към съ­що­то място, ко­ето днеш­ни­ят чо­век из­с­лед­ва с по­мощ­та на сво­ите фи­зи­чес­ки очи? Той би видял това, ко­ето вие въз­п­ри­ема­те напри­мер­ в ед­на мъг­ли­ва есен­на вечер, ко­га­то гле­да­те към улич­ни­те лампи. В то­зи слу­чай ние виж­да­ме ед­но свет­ло къл­бо с цве­тен оре­ол око­ло него. По съ­щия на­чин древ­ни­ят атлан­тец би ви­дял не фи­зи­чес­ка­та звез­да Юпитер, а нещо, ко­ето до­ри и днес е свър­за­но с Юпитер, т.е. би видял аура­та на Юпитер, сбо­ра от оне­зи ду­хов­ни Същества, чий­то ви­дим из­раз е фи­зи­чес­ки­ят Юпитер. Ето как ду­хов­но­то око на древ­ния ат­лан­тец се ре­еше из ми­ро­ви­те прос­т­ран­с­т­ва и нав­ся­къ­де се сблъс­к­ва­ше с оп­ре­де­ле­ни ду­хов­ни про­це­си и Същества. Да, през епо­ха­та пре­ди Атлантската ка­тас­т­ро­фа съ­що би тряб­вало да го­во­рим за та­ки­ва ду­хов­ни възприятия, по­не­же то­га­ва - ко­га­то фи­зи­чес­ко­то око все още не беше от­во­ре­но как­то днес - би би­ло без­с­мис­ле­но да го­во­рим за фи­зи­чес­ки звезди или планети... Атлантецът от­п­ра­вя­ше поглед към ми­ро­во­то прос­т­ран­с­т­во и там той виж­да­ше оп­ре­де­ле­ни ду­хов­ни Същества, оп­ре­де­ле­ни ду­хов­ни Йерархии…

За да прос­ле­дим по­-на­та­тъш­но­то развитие, не­ка от­но­во да се вър­нем на на­ше­то сравнение. Ето, се­га ние се на­ми­ра­ме в ед­на гъс­та мъгла и не мо­жем да раз­ли­чим от­дел­ни­те светлини… Всичко е ка­то об­гър­на­то от мъг­лив ореол. После мъг­ла­та се раз­сей­ва и от­дел­ни­те свет­ли­ни ста­ват яс­ни и фи­зи­чес­ки-видими. Ореолът оба­че из­чез­ва и ста­ва невидим. Разбира се, тук опис­ва­ме са­мо един фи­зи­чес­ки процес, кой­то ни слу­жи за сравнение… Обаче при древ­ния ат­лан­тец не­ща­та сто­яха така, че ко­га­то пог­леж­да­ше Юпитер, той виж­даше имен­но ореола, аурата! В аура­та той виж­да­ше ду­хов­ни­те Същества, ко­ито в ед­на от сво­ите ево­лю­ционни сте­пе­ни при­над­ле­жа­ха имен­но на Юпитер. Обаче чо­ве­чес­т­во­то нап­ред­ва­ше към сте­пен­та на яс­но­то фи­зи­чес­ко виждане. Разбира се, аура­та та­ка или иначе остана, но хората ве­че не мо­же­ха да я възприемат… Обаче, за сметка на то­ва, фи­зи­чес­ко­то яд­ро на аурата ста­ва­ше все по­-­яс­но и по-ясно, ка­то в съ­що­то вре­ме стана невидимо именно това, ко­ето е не­от­мен­на част от ви­ди­ма­та фи­зи­чес­ка материя. Древните све­ще­ни Мистерии все пак опази­ха зна­ни­ето за ду­хов­на­та същ­ност на звездите - зна­ни­ето за оне­зи свръх­се­тив­ни Същества, чи­ято аре­на на дейс­т­вие са фи­зи­чес­ки-ви­ди­ми­те звезди. Това зна­ние бе­ше дос­тъп­но и за Ришите. И в епохата, ко­га­то хора­та раз­по­ла­га­ха един­с­т­ве­но със сво­ите фи­зи­чес­ки възприятия, све­ще­ни­те Риши про­дъл­жа­ва­ха да го­во­рят за ду­хов­на­та атмосфера, за ду­хов­ни­те оби­та­те­ли на кръ­жа­щи­те в прос­т­ран­с­т­во­то не­бес­ни тела.

И пред­с­та­ве­те си се­га ситуацията, ко­ято нас­тъ­пи след из­вес­т­но време. В мис­те­рий­ни­те цен­т­ро­ве йе­ро­фанти­те про­дъл­жа­ва­ха да го­во­рят за ду­хов­ни­те Същества, бро­де­щи око­ло не­бес­ни­те тела. Обаче хо­ра­та из­вън мис­терий­ни­те цен­т­ро­ве прес­та­на­ха да се ин­те­ре­су­ват от ду­хов­ни­те Същества и все по­ве­че от­да­ва­ха значе­ние на ма­те­ри­ал­ния фи­зи­чес­ки свят. Когато нап­ри­мер древ­ни­те Риши про­из­на­ся­ха ду­ма­та Меркурий (всъщност те не про­из­на­ся­ха точ­но та­зи дума, но нека го до­пуснем за по­-го­ля­ма наг­лед­ност), има­ха ли те пред­вид фи­зи­чес­ка­та пла­не­та Меркурий? - Не. До­ри и древ­ни­те гърци, ко­га­то спо­ме­на­ва­ха Меркурий, съ­що ня­ма­ха пред­вид та­зи фи­зи­чес­ка планета, а ця­ло­то войн­с­т­во от ду­хов­ни Същества, ко­ето бе­ше свър­за­но с пла­не­тар­но­то тя­ло на Меркурий. Да, ко­га­то в мис­те­рий­ни­те цен­т­ро­ве бе­ше про­из­на­ся­на нап­ри­мер ду­ма­та Меркурий, уче­ни­ци­те всъщ­ност се об­ръ­ща­ха към ду­хов­ни­те светове, към ду­хов­ни­те Същества... Макар и на раз­лич­ни езици, из­го­ва­ряй­ки те­зи думи: Луна, Меркурий, Венера, Слънце, Марс, Юпитер, Сатурн, посве­те­ни­те има­ха пред­вид ед­на точ­но оп­ре­де­ле­на об­щ­ност от ду­хов­ни Същества. И кой­то днес си слу­жи със съ­щи­те думи, за да по­со­чи съ­от­вет­но­то не­бес­но тяло, той на­зо­ва­ва са­мо на­й-г­ру­ба­та част от онова, ко­ето пос­ве­те­ни­те раз­би­ра­ха под ду­ми­те Луна, Меркурий, Венера и т.н…. Главното и съ­щес­т­ве­но­то му убяг­ват напълно… Когато древ­ни­ят пос­ве­тен каз­ва­ше "Луна", с та­зи ду­ма той по­раж­да­ше пред­с­та­ва­та за един голям, об­ши­рен ду­хо­вен свят. И ко­га­то с ду­ма­та "Луна" оп­ре­де­ля­ше не­бес­но­то мес­то­по­ло­же­ние на Луната, той бе­ше наясно: Ето, тук е раз­по­ло­же­на на­й-­нис­ка­та сте­пен на ду­хов­ни­те Йерархии! Обаче по­тъ­вай­ки все пове­че и по­ве­че в сво­ите се­тив­ни възприятия, хо­ра­та се от­да­ле­чи­ха от ду­хов­на­та стра­на на ма­те­ри­ята и ко­гато пог­леж­да­ха към фи­зи­чес­ка­та Луна, те ме­ха­нич­но я оз­на­ча­ва­ха с древ­но­то име "Луна". И та­ка ед­на ду­ма се упот­ре­бя­ва свързвайки я с две съв­сем раз­лич­ни неща, ко­ито ма­кар и да си принадлежат, по­раж­дат ко­рен­но про­ти­вопо­лож­ни представи. Със сво­ите тер­ми­ни Меркурий, Слънце, Марс и т.н., ду­хов­но­то нап­рав­ле­ние обоз­на­чава не­що съв­сем различно, от­кол­ко­то ма­те­ри­ал­но­то направление, ма­кар и ползвайки съ­щи­те понятия.

Ние виж­да­ме как в хо­да на об­що­чо­веш­ка­та ево­лю­ция две­те нап­рав­ле­ния все по­ве­че се раздалечават. С тези думи, ко­ито днес хо­ра­та използват, за да обоз­на­чат фи­зи­чес­ки­те не­бес­ни тела, древ­ни­те пос­ве­те­ни се об­ръ­ща­ха към ду­хов­ни­те светове, към оп­ре­де­ле­ни об­лас­ти от ду­хов­ни­те светове. А под те­зи ду­ми външ­ният свят, вклю­чи­тел­но и на­ша­та днеш­на ми­то­ло­гия (аз на­роч­но си слу­жа с то­зи из­раз), на­ри­ча­ща се­бе си мо­дер­на астрономия, вла­га чис­то ма­те­ри­ален смисъл; и след ка­то Духовната на­ука приз­на­ва ця­ла­та стойност на дру­ги­те митологии, вие ще разберете, че тя дейс­т­ви­тел­но це­ни мо­дер­ни­те митологии, вклю­чи­телно и она­зи митология, ко­ято на­ри­ча се­бе си Мо­дер­на Астрономия, а се за­ни­ма­ва един­с­т­ве­но с ме­ха­ни­чес­кото дви­же­ние на фи­зи­чес­ки­те не­бес­ни тела. Обаче за този, кой­то раз­би­ра нещата, та­зи мо­дер­на ас­т­ро­номия не е ни­що друго, ос­вен ед­на осо­бе­на фаза, ха­рак­тер­на за всич­ки митологии. Една пра­ва ли­ния свър­з­ва това, ко­ето древ­ни­те оби­та­те­ли на Европа опис­ва­ха в сво­ите ле­ген­ди за Боговете и звездите - това, ко­ето гър­ци­те и рим­ля­ни­те вяр­ва­ха в сво­ите митологии, това, ко­ето пул­си­ра­ше в мал­ко или мно­го пом­ра­че­ни­те ми­то­ло­гии на Средновековието - с она­зи пре­въз­ход­на и дос­той­на за удив­ле­ние митология, ос­но­ва­на от Коперник, Кеплер и Галилей[[14]](#endnote-14). Но ще нас­тъ­пи оно­ва време, ко­га­то за та­зи мо­дер­на ми­то­ло­гия бъ­де­щи­те по­ко­ле­ния ще каз­ват приб­ли­зи­тел­но следното: *Да, в ми­на­ло­то са жи­вели хора, ко­ито са на­ме­ри­ли дос­татъч­но основания, за да пос­та­вят ед­но ма­те­ри­ал­но Слънце в цен­тъ­ра на ед­на елипса, а око­ло не­го - да си пред­с­та­вят елип­си­те на раз­лич­ни­те планети, вся­ка от ко­ито се вър­ти око­ло соб­с­т­ве­на­та си ос; те­зи хо­ра са из­г­ра­ди­ли сво­ята кос­ми­чес­ка система, как­то впро­чем е ста­ва­ло и мно­го пъ­ти в миналото. Обаче днес* - така ще се про­из­не­сат бъ­де­щи­те по­ко­ле­ния - *всич­ко то­ва не пред­с­тав­ля­ва ни­що друго, ос­вен при­каз­ки и легенди*. И наистина, наб­ли­жа­ва вре­ме­то - въп­ре­ки че съв­ре­мен­ни­те хо­ра се от­на­сят с пре­неб­ре­же­ние към древ­ни­те ми­то­ло­гии и се къл­нат в пра­вил­нос­т­та на сво­ите соб­с­т­ве­ни те­ории - когато, кол­ко­то и не­ве­ро­ятно да им се струва, ще се го­во­ри за ед­на "Коперниканска митология". Но всич­ко то­ва би мог­ло да ни подска­же как зад ед­ни и съ­щи ду­ми чес­то пъ­ти се кри­ят съв­сем раз­лич­ни неща.

И въп­ре­ки всичко, древ­на­та пър­вич­на Мъдрост про­дъл­жи да се развива... Само че в ек­зо­те­ри­чен[[15]](#endnote-15) сми­съл тя ста­ва­ше все по-неразбираема, за­що­то ве­че пре­об­ла­да­ва­ха чис­то ма­те­ри­алис­ти­чес­ки­те интерпретации. И за да не из­гу­би сво­ята връз­ка с първоначалната ду­хов­на Мъдрост, чо­ве­чес­т­во­то тряб­ва­ше да бъ­де под­се­те­но - и то с остри, без­по­щад­ни думи – че, до­ри фи­зи­чес­ко­то око да въз­п­ри­ема един­с­т­ве­но ма­те­ри­ал­ния свят, все пак ду­хов­но­то при­със­т­вие в то­зи ма­те­ри­ален свят е не­що неоспоримо. Най-довереният уче­ник на апостол Павел, Дионисий Аеропагита[[16]](#endnote-16), про­по­вяд­ва­ше в Атина следното: *Ако чо­веш­ка­та ду­ша се при­съ­едини към ми­ро­ва­та еволюция, тя открива, че в прос­т­ран­с­т­ве­ния свят има не са­мо материя и, че всъщ­ност то­зи свят е из­пъл­нен с раз­лич­ни ду­хов­ни Същества*. И то­га­ва той при­бяг­ва­ше до та­ки­ва думи, ко­ито зву­ча­ха съв­сем различно, за­що­то ако би упот­ре­бил ста­ри­те названия, хо­ра­та щя­ха да из­в­ле­кат от тях са­мо ма­те­риалното. Ришите, например, го­во­ре­ха за ду­хов­ни­те Йерархии; и от­з­вук от тех­ни­те опи­са­ния ние от­к­ри­ва­ме у древ­ни­те гърци и римляни, ко­га­то те об­съж­да­ха про­мен­ли­вия свят на Луната, Меркурий, Марс, Венера, Юпитер, Сатурн. Дионисий Аеропагита - уче­ни­кът на апос­тол Павел - има­ше пред­вид съ­щи­те свръх­се­тив­ни области, как­то и древ­ни­те Риши… и той подчертаваше яс­но, че тук ста­ва ду­ма за чис­то ду­хов­ни области; той при­бяг­ва­ше до та­ки­ва изрази, за ко­ито бе­ше на­пъл­но сигурен, че те ще бъ­дат раз­б­ра­ни имен­но в ду­ховен сми­съ­л: ­ето за­що той го­во­ре­ше за Ангели, Архангели, Архаи, Власти, Сили, Господства, Престоли, Херувими, Серафими.

Но ето че днеш­ни­те хо­ра от­но­во заб­ра­ви­ха всич­ко онова, ко­ето ня­ко­гаш­но­то чо­ве­чес­т­во зна­еше мно­го добре. Ако би­ха мог­ли да пра­вят връз­ка меж­ду из­каз­ва­ни­ята на древ­ни­те Риши и те­зи на Дионисий Аеропагита, те щя­ха да са на­яс­но­: до­ри в еди­ния слу­чай да се го­во­ри за Луната, а в дру­гия слу­чай да се го­во­ри за Ангелите, тук ста­ва ду­ма за ед­но и също! И още, ако от ед­на стра­на би­ха чу­ли ду­ма­та Меркурий, а от дру­га стра­на ду­ма­та Архангели, те щя­ха да зна­ят: ­то­ва е ед­но и съ­що нещо![[17]](#endnote-17) Ако би­ха чу­ли ду­ма­та Архаи, и в съ­що­то вре­ме ду­ма­та Венера, те щя­ха да зна­ят: ­то­ва е ед­но и съ­що нещо! Ако би­ха чу­ли ду­ма­та Слънце, и в съ­що­то вре­ме ду­ма­та Власти, те щя­ха да зна­ят: ­те­зи две ду­ми оз­на­ча­ват един и същ свят! Ако би­ха чу­ли дума­та Марс, те вед­на­га щя­ха да се до­се­тя­т: ­се­га ние се из­ди­га­ме в об­лас­т­та на Силите! Ако би­ха чу­ли ду­мата Юпитер, те би­ха я свър­за­ли с това, ко­ето в шко­ла­та на Дионисий Аеропагита на­ри­ча­ха Господства. А на ду­ма­та Сатурн от­го­ва­ря­ше име­то Престоли.

Обаче по­ве­че­то хо­ра из­гу­би­ха то­зи вид познание, те прос­то не мо­же­ха да уп­раж­ня­ват то­зи вид познание. И така, от ед­на стра­на въз­ник­на ед­на наука, ко­ято все по­ве­че и по­ве­че за­тъ­ва­ше в материалното, за­паз­вай­ки за не­го древ­ни­те названия, ко­ито в ми­на­ло­то има­ха чис­то ду­хо­вен смисъл. От дру­га стра­на въз­ник­на един ду­хо­вен живот, кой­то опис­ва­ше Ангелите, Архангелите и т.н., въп­ре­ки че из­гу­би връз­ка­та с фи­зи­чес­кия из­раз на те­зи ду­хов­ни Същества. Да, ние виж­да­ме как пър­вич­на­та Мъдрост про­ник­на чрез Дионисий Аеропа­ги­та в школата, ос­но­ва­на от апос­тол Павел, и как тук не­ща­та се свеж­да­ха са­мо до нав­ли­за­не­то на древна­та ду­хов­ност в жи­во­та на ед­на но­ва епоха. И за­да­ча­та на мо­дер­на­та Духовна наука, Антропософията, се със­тои в то­ва да въз­с­та­но­ви връзките, ко­ито тряб­ва да свър­з­ват Духа и материята - ду­хов­ни­те Йерархии и Земята. Обаче за онези, ко­ито не зна­ят от­къ­де ид­ват представите, с ко­ито си слу­жим в ус­ло­ви­ята на външния се­ти­вен свят, е не­въз­мож­но да раз­бе­рат другата, ду­хов­на­та стра­на на чо­веш­ко­то познание.

Този факт из­пък­ва осо­бе­но ясно, ко­га­то се за­мис­лим вър­ху ня­кои текстове, ко­ито про­из­ти­чат от древната, пър­вич­на Мъдрост, по­не­же те съ­дър­жат един да­ле­чен от­з­вук от та­зи Мъдрост и мо­гат да бъ­дат раз­б­ра­ни един­с­т­ве­но с ней­на помощ. Нека да се за­мис­лим кол­ко труд­ни за раз­би­ра­не са нап­ри­мер оне­зи тек­с­то­ве от бо­жес­т­ве­на­та пе­сен „Бхагавад Гита“, ко­ито се стре­мят да об­х­ва­нат на­й-­дъл­бо­ки­те връз­ки меж­ду чо­ве­ка и Йерархиите. Ето как зву­чат сти­хо­ве­те 23 и 24 от гла­ва 8 - пре­во­дът из­г­леж­да приб­лизи­тел­но та­ка:

„*На теб, човеко, ко­йто тър­сиш истината*, *аз ис­кам да покажа през как­ви със­то­яния пре­ми­на­ват богоизбраните, ко­га­то те на­пус­нат Земята през Портата на смъртта, за да се пре­ро­дят отново, или за да ос­та­нат в ду­хов­ния свят. Аз ис­кам да ти кажа: Погледни огъня, пог­лед­ни деня, пог­лед­ни вре­ме­то на рас­тя­ща­та Луна, пог­лед­ни сре­да­та на годината, ко­га­то Слънцето се на­ми­ра в на­й-ви­со­ка­та си точка. Онези, ко­ито уми­рат в огъня, през деня, в пе­ри­ода на рас­тя­ща­та Луна и на ви­со­кос­то­ящо­то Слънце, след смър­т­та пре­ми­на­ват в Брахма; но онези, ко­ито уми­рат под зна­ка на дима, на нощта, през пе­ри­ода на на­ма­ля­ва­ща Луна и в она­зи час­т на годи­на­та ко­га­то Слънцето се на­ми­ра в на­й-­нис­ка­та си точ­ка, след ка­то на­пус­нат све­та през Портата на смъртта, те дос­ти­гат са­мо до свет­ли­на­та на Луната и от­но­во сли­зат на Земята*."

Скъпи мои приятели, тук Вие по­па­да­те на ед­но мяс­то от „Бхагавад Гита“, от ко­ето научавате: По-нататъшното раз­ви­тие на човека, не­го­во­то прераждане, за­ви­си от това, да­ли той уми­ра под зна­ка на светлината, т.е. на деня, в пе­ри­ода на рас­тя­ща­та Луна, на лят­но­то слънцестоене, или уми­ра под зна­ка на дима, на нощта, в пери­ода на на­ма­ля­ва­ща­та Луна и зим­но­то слънцестоене. Този е, та­ка да се каже, ма­те­ри­ал­ни­ят сми­съл на нещата. Да, за онези, ко­ито ми­на­ват през Портата на смър­т­та под зна­ка на огъня, на деня, в пе­ри­ода на рас­тяща­та Луна и лят­но­то слън­цес­то­ене се казва, че за тях не е нуж­но от­но­во да се раж­дат на Земята. А онези, ко­ито уми­рат под зна­ка на дима, на нощ­та в пе­ри­ода на на­ма­ля­ва­ща­та Луната и през полугодието, ко­га­то Слънцето стои нис­ко се казва, че те не мо­гат да се из­диг­нат до ви­со­та­та на Брахма, а са­мо до сфе­ра­та на Луната и че от­но­во тряб­ва да се вър­нат на Земята.

Изобщо тук ние сме из­п­ра­ве­ни пред един стих от бо­жес­т­ве­на­та пе­сен на Изтока, кой­то е из­к­лю­чи­тел­но тру­ден за раз­би­ра­не от стра­на на всич­ки онези, ко­ито ис­кат да вник­нат в същ­нос­т­та на езо­те­рич­ния живот. И те би­ха мог­ли да вник­нат в не­го са­мо ако го раз­г­леж­дат в свет­ли­на­та на ду­хов­но­то познание, в светлината, ко­ято ид­ва от окул­т­ни­те шко­ли на древ­нос­т­та и - под­м­ла­де­на от хрис­ти­ян­с­т­во­то - про­дъл­жа­ва своя път нататък, за да от­к­ри­ем от­но­во връз­ки­те меж­ду Луната и Ангелите, меж­ду Меркурий и Архангелите, меж­ду Венера и Архаите, и т.н. И ние дейс­т­ви­тел­но ще от­к­ри­ем клю­ча за раз­би­ра­не­то на по­доб­ни текстове, ка­то този, на кой­то се спряхме, са­мо ако го раз­г­леж­да­ме в свет­ли­на­та на ста­ро­то ду­хов­но познание. Да, тръг­вай­ки та­зи ве­чер от то­зи па­саж на бо­жес­т­ве­на­та „Бхагавад Гита“, ко­йто ос­та­ва не­по­ня­тен за ек­зо­те­ричния живот, ние ще на­ме­рим ключа, ко­ито ще ни от­во­ри пъ­тя към ду­хов­ни­те Йерархии.

# ВТОРА ЛЕКЦИЯ

Дюселдорф, 12 Април 1909, ве­чер

Учението, ко­ето пре­по­да­ва­ха древ­ни­те Риши през Първата Следатлантска кул­тур­на епоха[[18]](#endnote-18), пред­с­тав­ля­ва­ше ед­но познание, во­де­що сво­ето начало от са­ми­те ду­хов­ни из­во­ри на съществуванието. И на­й-­за­бе­ле­жи­телно­то в то­ва уче­ние - ко­ето всъщ­ност пред­с­тав­ля­ва­ше един вид из­с­лед­ва­не - бе­ше тол­ко­ва дъл­бо­ко проник­ва­не във всич­ки при­род­ни процеси, че там то се до­кос­ва­ше до са­ми­те ду­хов­ни пър­воп­ри­чи­ни на света. Всъщност ние неп­ре­къс­на­то сме за­оби­ко­ле­ни от ду­хов­ни Същества и ду­хов­ни събития... Целият ма­те­риален свят е са­мо вън­шен из­раз на оп­ре­де­ле­ни ду­хов­ни факти. И ко­га­то древ­но­то све­ще­но уче­ние раз­г­леж­даше фи­зи­чес­ки­те яв­ле­ния от за­оби­ка­ля­щия ни свят, то ви­на­ги под­чер­та­ва­ше на­й-важ­но­то при­род­но яв­ление: ОГЪНЯ… Духовното из­с­лед­ва­не на огъ­ня за­ема­ше осн­ов­но мяс­то при обяс­не­ни­ето на всич­ки зем­ни проце­си и явления. Източното уче­ние за огъ­ня бе­ше от ре­ша­ва­що зна­че­ние за древ­но­то чо­веш­ко познание и, ако ис­ка­ме да раз­бе­рем то­ва уче­ние за огъня, тряб­ва по­не от­час­ти да се вгле­да­ме и в дру­ги­те при­род­ни явления, рес­пек­тив­но в обясненията, ко­ито от­к­ри­ва­ше за тях спо­ме­на­то­то древ­но учение, чи­ито из­во­ди обаче са на­пъл­но ва­лид­ни и за на­ша­та Духовна наука.

Всички фи­зи­чес­ки про­це­си и съ­би­тия на Земята бя­ха из­веж­да­ни от т.н. че­ти­ри елемента, ко­ито съв­ремен­на­та ма­те­ри­алис­ти­чес­ка на­ука от­х­вър­ля напълно... Вие зна­ете име­на­та на те­зи че­ти­ри еле­мента: земя, вода, въз­дух и огън. Обаче там, къ­де­то про­цъф­тя­ва­ше то­га­ваш­на­та Духовна наука, в ду­ма­та "земя" хо­ра­та вла­га­ха съв­сем друг смисъл, ня­мащ ни­що об­що с днеш­но­то раз­би­ра­не на нейното значение – с ду­ма­та "земя" хо­ра­та обоз­на­ча­ва­ха ед­но със­то­яние на материята, ха­рак­тер­но за всич­ки твър­ди тела... Това, ко­ето днес ние на­ри­ча­ме "твърдо", окул­тиз­мът ви­на­ги е обоз­на­ча­вал ка­то "земно". Следователно, окул­тиз­мът обоз­на­ча­ва ка­то "земно" всич­ки твър­ди тела, не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва ду­ма за почва, пла­нин­с­ки кристал, оло­во или злато. А под "вода" се раз­би­ра не са­мо днеш­но­то аг­ре­гат­но със­то­яние на водата, а вся­ко теч­но със­тояние на материята. Ако нап­ри­мер взе­ме­те пар­че же­ля­зо и го раз­то­пи­те в пещта, тогава, спо­ред Духовна­та наука, то е ве­че "вода"… Всички метали, ко­га­то пре­ми­нат в теч­но състояние, са "вода". А всич­ко онова, ко­ето днес на­ри­ча­ме "въздухообразно" или "газообразно", не­за­ви­си­мо да­ли ста­ва ду­ма за кислород, во­дород или ня­ка­къв друг газ, окул­тис­ти­те на­ри­чат "въздух".

Огънят пред­с­тав­ля­ва чет­вър­тия елемент. Ако си при­пом­ни­те ос­нов­ни­те по­ня­тия на официал­на­та наука, ще се съгласите, че тя не виж­да ни­ка­къв сми­съл да срав­ня­ва "огъня" с "въздуха", "водата" или "зе­мята" - спо­ред нея тук ста­ва ду­ма са­мо за аг­ре­гат­ни със­то­яния на материята... Обаче Духовната на­ука в "топлината" или "огъня", виж­да не­що субстанциално - и то в още по­-раз­ре­ден вид, от­кол­ко­то го срещаме, примерно, във "въздуха". Точно как­то "земята" и твър­ди­те те­ла мо­гат да пре­ми­нат в теч­на форма, та­ка и, според Духовната наука, "въздухът" мо­же да пре­ми­не в "огън". Следователно, огъ­нят е един из­вън­ред­но фин елемент, кой­то мо­же да про­ник­ва в дру­ги­те три елемента... Той про­ник­ва във въз­ду­ха и го пра­ви топъл; а съ­що­то се от­на­ся, и за водата, и за земята… Докато дру­ги­те три елемента, та­ка да се каже, сто­ят от­дел­но пред на­шия поглед, еле­ментът на огъ­ня ги про­низ­ва от­к­рай докрай.

Древната, а съ­що и но­ва­та Духовна на­ука заявяват: Има една още по-съ­щес­т­ве­на раз­ли­ка меж­ду това, ко­ето на­ри­ча­ме земя, вода, въздух, и това, ко­ето обоз­на­ча­ва­ме с ду­ма­та огън. Как въз­п­ри­ема­ме впро­чем "земята" или "твър­достта"? Как­то сме свик­на­ли да казваме, ние я "докосваме"... Да, ние се докос­ва­ме до нея и усе­ща­ме един вид съпротивление. Същото се от­на­ся и за теч­ни­те вещества, въпреки че тук съп­ро­тивле­ни­ето е по-слабо… Все пак ние ги усещаме, осъзнаваме ги като нещо външно за себе си чрез тяхното съпротивление. Така сто­ят не­ща­та и с въздуха: на­ли­це е външ­но съпротивление… Обаче при огъ­ня не е така. Сега ние тряб­ва да из­тък­нем нещо, ко­ето днеш­но­то мис­ле­не счи­та за не­съ­ществено, ма­кар то да е от из­к­лю­чи­тел­на важност, ако ис­ка­ме дейс­т­ви­тел­но да над­ник­нем в за­гад­ки­те на съществуванието. Ние всъщност осъз­на­ва­ме топлината дори и без да я до­кос­ва­ме външно – именно това е същественото. Да, ние въз­п­ри­ема­ме топ­ли­на­та и външно, ко­га­то до­кос­ва­ме един предмет, за­топ­лен до оп­ре­де­ле­ни гра­ду­си по Целзий - мо­жем да я въз­п­ри­ема­ме и външно, как­то дру­гите три елемента… Оба­че ние мо­жем да почувстваме топ­ли­на­та ка­то вът­реш­но състояние. Ето за­що древ­на­та наука, още при индийците, подчертаваше, че ние осъзнаваме само земята, во­да­та и въздуха във външ­ния свят; а топ­ли­на­та е пър­ви­ят елемент, кой­то мо­же да бъ­де въз­п­ри­ет и по вът­ре­шен начин. Следователно, топлината, или огънят, има двойна природа - външ­ен аспект, който възпри­ема­ме външно-сетивно; и вът­реше­н аспект, който усещаме в собственото си състояние на топлина, ко­га­то ВЪЗ­П­РИ­ЕМА­МЕ СЕ­БЕ СИ чрез оп­ре­де­ле­но вът­реш­но топ­лин­но състояние. Да, чо­ве­к яс­но усе­ща сте­пе­ни­те на сво­ята вът­реш­на топлина – или му е го­ре­що, или му е студено… Напротив, той изоб­що не се тре­во­жи за онова, ко­ето пред­с­тав­ля­ват въз­душните, вод­ни и зем­ни суб­с­тан­ции в организма му, т.е. какво са "въздуха", "водата" и "земята" в самия него… Той за­поч­ва да осъзнава се­бе си ед­ва в еле­мен­та на топлината. Ето за­що Древната наука, а за­едно с нея и но­ва­та Духовна наука, казват: Топлината, или ОГЪНЯТ, Е ОН­ЗИ ЕЛЕМЕНТ, КОЙТО ПОЗВОЛЯВА НА МАТЕРИАЛНОТО ДА СТА­НЕ ДУШЕВНО. И така, в ис­тин­с­кия сми­съл на думата, ние мо­жем да го­во­рим за един вън­шен огън, който въз­п­ри­ема­ме на­ред с дру­ги­те елементи, и за един вътрешен, ду­ше­вен огън, кой­то го­ри вът­ре в са­ми­те нас.

Да, за Духовната на­ука огъ­нят ви­на­ги е из­г­раж­дал мос­т меж­ду ма­те­ри­ал­ния свят и ду­шев­ния свят (светът, кой­то чо­ве­к мо­же да въз­п­ри­ема са­мо вътрешно). Огънят, или топлината, за­ема цен­т­рал­но мяс­то в раз­г­леж­дане­то на всич­ки при­род­ни явления, за­що­то огънят, та­ка да се каже, е она­зи порта, през ко­ято може да се проникне от външното към вътрешното. Огънят дейс­т­ви­тел­но е ед­на порта, пред ко­ято мо­же да зас­та­не все­ки - човек може да я гледа отвън, може да я от­во­ри и ве­че мо­же да я раз­г­ле­да отвътре… Ето това е истинското място на огъня сред природните феномени. Всеки чо­век мо­же да до­кос­не ня­ка­къв ма­те­ри­ален пред­мет и да поз­нае топлината, ко­ято ид­ва отвън, как­то и дру­ги­те три елемента; но чо­век мо­же да въз­п­ри­еме и вът­реш­на­та топ­ли­на и да я почувства ка­то нещо, ко­ето му при­над­ле­жи лично - се­га той стои на са­мия праг и мо­же да нав­ле­зе в об­лас­т­та на душата… Така го­во­ре­ше Духовната наука, ко­га­то ста­ва­ше ду­ма за огъня... В огъ­ня тя виж­да­ше съ­еди­ня­ва­ща­та точка меж­ду ду­шев­ния и ма­те­ри­ал­ния свят.

Нека да си представим, че слу­ша­ме ед­на съв­сем об­ща и дос­тъп­на лекция, тре­ти­ра­ща ня­кои стра­ни от чо­вешка­та мъдрост. Лек­то­рът би ка­зал следното: *Погледни един го­рещ пред­мет и виж как огъ­ня го поглъща. В то­зи го­рящ пред­мет ти ще за­бе­ле­жиш две неща. Първото не­що в древ­нос­т­та на­ри­ча­ха (а и днес бих­ме мог­ли да го на­ре­чем със съ­що­то име) ДИМ, а дру­го­то не­що на­ри­ча­ха СВЕТЛИНА. Защото те­зи две при­род­ни яв­ле­ния ви­на­ги зас­та­ват пред нас, ко­га­то наб­лю­да­ва­ме ня­ка­къв предмет, пог­лъ­щан от огъня: от ед­на стра­на* - *СВЕТЛИНА*, *от дру­га стра­на* - *ДИМ*. Следователно, ду­хов­ни­ят из­с­ле­до­ва­тел виж­да­ше как ОГЪ­НЯТ СЕ НА­МИ­РА ПО СРЕ­ДА­ТА МЕЖ­ДУ СВЕТ­ЛИ­НА­ТА И ДИМА. И лек­то­рът би мо­гъл да допълни: *От ед­на стра­на пла­мъ­ците по­раж­дат светлина, а от дру­га стра­на те по­раж­дат дим.*

Обаче от­нос­но СВЕТЛИНАТА, ко­ято се раж­да от огъня, ние тряб­ва да сме на­яс­но с един мно­го прост, но изклю­чи­тел­но ва­жен факт. На въпроса „Виждате ли светлината?“, много ве­ро­ят­но е по­ве­че­то хора да отговорят: „Естествено, ние виж­да­ме светлината!“ Обаче всъщ­ност то­зи от­го­вор е погрешен, по­не­же фи­зи­чес­ко­то око фак­ти­чес­ки не виж­да светлината. Абсо­лют­но пог­реш­но е твърдението, че ние виж­да­ме светлината. Благодарение на светлината, ние виж­да­ме раз­лич­ни­те предмети - твърди, теч­ни или въздухообразни - оба­че са­ма­та свет­ли­на е невидима. Представете си, че ця­ла­та Вселена е ог­ря­на от светлина, чи­ито из­точ­ни­ци са из­вън вашето зри­тел­но по­ле и вие се взира­те в ми­ро­во­то пространство, ко­ето е из­пъл­не­но със светлина. Бих­те ли ви­де­ли светлината? В то­зи случай изоб­що не бих­те ви­де­ли ни­как­ва светлина... Бих­те за­бе­ля­за­ли не­що ед­ва ко­га­то се на­тък­не­те на ня­ка­къв предмет, раз­по­ло­жен вът­ре в ос­ве­те­но­то пространство... Вие виж­да­те, не светлината, а бла­го­даре­ние на свет­ли­на­та виж­да­те раз­лич­ни­те твърди, теч­ни и въз­ду­хо­об­раз­ни формации[[19]](#endnote-19)... Фактически физи­чес­ко­то око ни­ко­га не мо­же да ви­ди светлината... Този факт из­пък­ва осо­бе­но яс­но пред ду­ховния изследовател. Ето за­що Духовната на­ука учи: Светлината пра­ви всич­ко видимо, оба­че са­ма­та свет­лина е невъзприемаема! Тя не мо­же да бъ­де въз­п­ри­ета чрез външ­ни­те сетива. Ние мо­жем да въз­п­ри­ема­ме твърдите, теч­ните и въз­ду­хо­об­раз­ните предмети, а ка­то пос­ле­ден еле­мент - до­ри и топлината, огъня… и точно в то­зи мо­мент ние пре­ми­на­ва­ме от външ­но­то въз­п­ри­ема­не към вът­реш­но­то възприемане. Обаче са­мата свет­ли­на ние не мо­жем да въз­п­ри­ема­ме външно. Ако нап­ри­мер вярвате, че ко­га­то гле­да­те Слънцето, виж­да­те и светлината, то­ва е край­но погрешно… Всъщност вие виж­да­те ед­но тяло, по­гъл­на­то от пла­мъци, ед­на го­ре­ща субстанция, ко­ято раз­п­ръс­к­ва светлината. И, ако размислите, ще се убедите: виж­да­те не светлината, а са­мо това, ко­ето го­ри и я раз­п­ръс­к­ва око­ло се­бе си.[[20]](#endnote-20)

И така, спо­ред Духовната наука, ние се из­ди­га­ме от зе­мя­та към водата, от въз­ду­ха към огъ­ня и нак­рая стига­ме до светлината - от външ­ни­те въз­п­ри­ятия към невидимите, етер­но­-ду­хов­ни възприятия. Или, ка­за­но с други думи: Огънят стои на гра­ни­ца­та меж­ду външ­ни­те възприятия, от­на­ся­щи се до ма­те­ри­ал­ния свят и етер­но­-ду­хов­ни­те възприятия, ко­ито са от свръх­се­тив­но естество. Следователно, как­во ста­ва с пламъка, ко­га­то ед­но тя­ло гори? Какво става, ко­га­то не­що гори? - Когато не­що гори, от ед­на стра­на въз­ник­ва свет­лината - пър­во­то външ­но-не­въз­п­ри­ема­емо явление… онова, ко­ето про­ник­ва в ду­хов­ния свят и ве­че не е, та­ка да се ка­же, външ­но ма­те­ри­ал­но... Да, ко­га­то топ­ли­на­та ста­не дос­та­тъч­но силна, тя се прев­ръ­ща в из­точник на светлина, която външно е не­ви­ди­ма, но която достига нагоре към духовните светове… Една част е дадена на невидимия свят, но за това тряб­ва да се зап­ла­ти, създавайки дим... От това, което по­-ра­но бе­ше проз­рачно и светло, се отделя непроз­рачното – димът. И се­га виж­да­ме как фак­ти­чес­ки топлината, огънят, се диференцира, раз­де­ля се... От ед­на стра­на се раж­да свет­ли­на­та - така тя про­кар­ва един път в свръх­се­тив­ния свят... Но, за смет­ка на това, тя тряб­ва да под­не­се нещо и на ма­те­ри­ал­ния свят, в све­та на непрозрачното, в све­та на видимото... Нищо на то­зи свят не мо­же да въз­ник­не едностранно. Всичко, ко­ето възниква, има две страни - ко­га­то топ­ли­на­та раж­да светлина, от дру­га­та стра­на въз­ник­ва мракът, мрач­на­та материя. Така зву­чи ед­на от глав­ни­те ду­хов­но­-науч­ни истини.

Но то­ва е са­мо външната, фи­зи­чес­ка­та стра­на на процеса, кой­то то­ку­-що описахме. В основата му лежи нещо съществено различно. Когато даден обект се нагрява, но не произвежда никаква светлина, генерираната топлина, която човек може да възприеме със сетивата, СЪЩО СЪДЪРЖА ДУХОВЕН ЕЛЕМЕНТ. Когато тази топлина стане толкова интензивна, че се появява светлина, се произвежда дим - част от духовния компонент, който е бил в топлината, преминава в дим. Тази ду­хов­на същност, ко­ято се на­ми­ра­ше в топлината, пре­ми­на­ва във въз­ду­хо­об­раз­на­та формация, ко­ято на­ри­ча­ме "дим", т.е. в нещо, ко­ето стои по­-до­лу от топ­ли­на­та и ко­ето сега, в ди­ма (и по­-точ­но в помрачението, в мрака, кой­то се въз­ца­ря­ва) пре­тър­пя­ва един вид "омагьосване". Определени ду­хов­ни Същества, на­ми­ра­щи се в пре­де­ли­те на топлината, сега трябва да се оставят да станат непрозрачни - да бъдат „омагьосани“ в дима. От топ­ли­на­та ви­на­ги нас­тъп­ва (като "стра­ни­чен продукт") един вид помрачаване, един вид материализиране, ед­но "омагьосване" на ду­хов­ни Същества…

Можем да го кажем още по-просто: Нека да си пред­с­та­вим - и тех­ни­чес­ки то­ва днес е на­пъл­но въз­мож­но - че прев­ръ­ща­ме въз­ду­ха в течност. Самият въз­дух не е ни­що друго, ос­вен сгъс­те­на топлина - той въз­ник­ва от топлината, дока­то в съ­що­то вре­ме се об­ра­зу­ва и дим… Така, в ди­ма би­ва омагьо­са­но нещо, ко­ето всъщ­ност би ис­ка­ло да жи­вее в „огъня“… Определени ду­хов­ни Същества, ко­ито на­ри­ча­ме и с име­то еле­мен­тар­ни Духове[[21]](#endnote-21), би­ват омагьо­са­ни във „въздуха“, а още по-дълбоко биват омагьосани в още по-низ­ша форма на съществуване, когато „въздухът“ се трансформира във "вода". Ето за­що във всичко, ко­ето е външ­но възприемаемо, Духовната на­ука виж­да нещо, ко­ето про­из­ли­за от пър­вич­но­то със­то­яние на огъня… Огънят се сгъс­тя­ва във въздух, въз­ду­хът - в течност, теч­нос­т­та - в твър­да материя. Ду­хов­ни­ят изследовател каз­ва: Погледнете ед­но твър­до тяло - пре­ди вре­ме то е би­ло течно, а е ста­на­ло твър­до ед­ва в хо­да на еволюцията, в хо­да на времето… теч­но­то пре­ди вре­ме е би­ло въздухообразно, а то на свой ред е въз­ник­на­ло от огъня… Обаче то­ва сгъстяване, то­ва втвър­дя­ва­не ви­на­ги е свър­за­но с ед­но омагьос­ва­не на ду­хов­ни Същества.

И така, вглеж­дай­ки се в за­оби­ка­ля­щия ни свят, в скалите, във вод­ни­те потоци, виж­да­ме там сгъс­те­ния въз­дух и си да­ва­ме сметка, че всич­ки твърди, теч­ни и въз­ду­хо­об­раз­ни суб­с­тан­ции не са дру­го ос­вен огън. ВСИЧКО Е ОГЪН, СА­МО ЧЕ СГЪС­ТЕН ДО РАЗ­ЛИЧ­НА СТЕПЕН. Някога всич­ко е би­ло огън, ВСИЧ­КО Е РО­ДЕ­НО ОТ ОГЪ­НЯ и във все­ки от про­це­си­те на сгъс­тя­ва­не е вмък­нат про­цес на омагьосване, за­ся­гащ съответни ду­хов­ни Същества.

Следователно, ка­к висшите ду­хов­но­-бо­жес­т­ве­ни­ Същества са свър­за­ни с твърдите, теч­ни и въз­ду­хо­об­раз­ни суб­с­тан­ции на на­ша­та планета? Те из­п­ра­щат надолу сво­ите еле­мен­тар­ни Духове, които жи­ве­ят в огъня - зат­ва­рят ги във въздуха, во­да­та и земята... Тези еле­мен­тар­ни Духове са пра­те­ници­те на оне­зи ду­хов­ни Същества, ко­ито фор­ми­рат ви­ди­мия свят. Пър­воначално еле­мен­тар­ни­те Духове се под­ви­за­ват в огъня... и в огъня те се чув­с­т­ват ка­то у до­ма си, об­раз­но казано… Но с вре­мето за­поч­ват да усе­щат самия факт, че са зат­во­ре­ни и омагьо­са­ни във въздушния, вод­ния и зе­мен еле­мент - усе­щат този факт като някакво прок­ля­тие. И ог­леж­дай­ки се наоколо, ние си казваме: Да, те­зи Същества, на ко­ито дъл­жим всичко това, ко­ето ни заобикаля, са би­ли при­ну­де­ни да на­пус­нат при­ят­ния свят на огъ­ня и да бъ­дат затворени, омагьо­са­ни, закрепостени и зазидани в по­-гъс­та­та материя.

Обаче ни­ма ние, хората, не бих­ме мог­ли да нап­ра­вим не­що за те­зи еле­мен­тарни Духове? Ето го­ле­ми­ят въпрос, кой­то си пос­та­вя­ха още древ­ни­те Риши. Можем ли ние да нап­ра­вим нещо, за да ги из­ба­вим от затвора, в кой­то са попаднали? Да, ние мо­жем да нап­ра­вим нещо! Защото всичко това, ко­ето ние, хората, вър­шим тук на фи­зи­чес­кия свят, не е ни­що друго, ос­вен видимата, външ­на­та фор­ма на оп­ре­де­ле­ни ду­хов­ни процеси. Всичко, ко­ето ние вършим, вед­на­га се от­ра­зя­ва в ду­хов­ния свят.

Представете си нап­ри­мер следното: Даден чо­век от­п­ра­вя пог­ле­да си към един пла­нин­с­ки крис­тал или към пар­че злато. Какво се по­лу­ча­ва, ко­га­то се­тив­но­то око пог­леж­да към фи­зи­чес­кия предмет? - Започ­ва ед­но неп­ре­къс­на­то вза­имо­дейс­т­вие меж­ду омагьо­са­ни­те еле­мен­тар­ни Духове и човека. Зат­во­ре­ната в материя омагьосана сила и човекът имат не­що об­що по­меж­ду си... От омагьо­са­ни­те еле­мен­тар­ни Същес­т­ва не­що неп­ре­къс­на­то се из­ли­ва в човека - от ран­на сут­рин до къс­на вечер... Докато осъ­щес­т­вя­ва­те ед­но или дру­го възприятие, ця­ло войн­с­т­во от еле­мен­тар­ни Същества (ко­ито и за­нап­ред ще ос­та­нат омагьо­са­ни по­ра­ди про­це­си­те на сгъс­тя­ва­не) неп­ре­къс­на­то при­иж­да към вас и нах­лу­ва вът­ре във вашия организъм...

Нека сега да пред­по­ло­жим и това, че въпросният човек, кой­то раз­г­леж­да предметите, прос­то не е скло­нен да се за­мис­ля за тях­на­та при­ро­да и не про­буж­да в ду­ша­та си ни­ка­къв ин­те­рес от­нос­но ду­хов­на­та им страна. Той кра­чи удоб­но по своя път и не се за­мис­ля вър­ху ду­хов­на­та стра­на на света - не про­буж­да в се­бе си, ни­то идеи, ни­то чувства; и остава, та­ка да се каже, един прост зри­тел на всич­ки ма­те­ри­ал­ни съ­бития, ко­ито се ра­зиг­ра­ват око­ло него… Но до­ри и то­га­ва еле­мен­тар­ни­те Духове вли­зат и се нас­та­ня­ват в него, са­мо че се­га самите те не печелят нищо - не при­до­биват ни­що в хо­да на ми­ро­вия процес - ос­вен че са влез­ли в съп­ри­кос­но­ве­ние с човека…

Но да пред­по­ло­жим и обратното, а именно, че чо­ве­кът ос­мис­ля и ду­хов­но пре­ра­бот­ва сво­ите се­тив­ни впечат­ле­ния от външ­ния свят, вна­сяй­ки жи­вот в сво­ите идеи, по­ня­тия и представи, та­ка че пог­ле­дът му не бяга от пред­мет на предмет, а спи­рай­ки се, при­мер­но вър­ху пар­че метал, за­поч­ва да раз­миш­ля­ва вър­ху не­го­во­то ес­тес­т­во и да из­пит­ва чувства, свър­за­ни с не­го­ва­та форма, цвят, кра­со­та и т.н. Какво пра­ви чо­векът в то­зи случай? Благодарение на сво­ите ду­хов­ни уси­лия, той ос­во­бож­да­ва еле­мен­тар­ни­те Същества, които са про­ник­на­ли в него… Да, той ги връ­ща към пър­во­на­чал­но­то им със­то­яние и ги ос­во­бож­да­ва от уг­не­тява­щия плен на материята. И така, чрез на­ши­те ду­хов­ни усилия, ние пос­ти­га­ме ед­но от две­те­: или за­зиж­даме в се­бе си еле­мен­тар­ните Същества, ко­ито са омагьо­са­ни във въздуха, во­да­та и земята, или - бла­года­ре­ние на това, че все по­ве­че и по­ве­че об­ла­го­ро­дя­ва­ме се­бе си - ги освобождаваме, спа­сяваме ги и ги връщаме в тях­на­та ес­тес­т­ве­на среда[[22]](#endnote-22). В про­дъл­же­ние на це­лия си зе­мен жи­вот чо­ве­кът при­ема в се­бе си елемен­тар­ни­те Духове. С бег­лия си, по­вър­х­нос­тен пог­лед вър­ху не­ща­та той за­зиж­да те­зи Духове в се­бе си и по­ве­че не про­ме­ня ис­тин­с­ки съдбата им; но със заг­ри­же­ния си, дъл­бок пог­лед вър­ху не­ща­та от външ­ния свят, про­буж­дай­ки сво­ите идеи, по­ня­тия и чувства, чо­ве­кът ос­во­бож­да­ва и спа­ся­ва еле­мен­тар­ни­те Духове.

Следователно, как­во ста­ва се­га с те­зи еле­мен­тар­ни Същества, ко­ито са би­ли във външ­ния свят и са про­никна­ли в човека? Първоначално те са там, вът­ре в човека... Но до­ри и те­зи от тях, ко­ито са освободени, трябва да ос­та­нат вът­ре в човека, и по-точно, до не­го­ва­та фи­зи­чес­ка смърт. И ко­га­то той ми­не през Портата на смъртта, се про­явя­ва го­ля­ма­та раз­ли­ка меж­ду оне­зи еле­мен­тар­ни Същества, ко­ито чо­ве­кът прос­то е за­държал[[23]](#endnote-23) в се­бе си и другите, ко­ито чо­ве­кът - бла­го­да­ре­ние на сво­ето соб­с­т­ве­но оду­хот­во­ря­ва­не - е ос­во­бо­дил и вър­нал в тях­на­та ес­тес­т­ве­на среда. Елементарните Същества, ко­ито чо­ве­кът не е ус­пял да промени, остават на съ­що­то равнище; оба­че дру­ги­те по­лу­ча­ват ед­но важ­но предимство - след смър­т­та на чо­ве­ка те ве­че мо­гат от­но­во да се за­вър­нат в своя пър­во­на­ча­лен свят. През це­лия си жи­вот чо­ве­кът е, та­ка да се каже, единстве­но­то мяс­то за тран­зит­но пре­ми­на­ва­не на те­зи еле­мен­тар­ни Същества. И ко­га­то чо­ве­кът ум­ре и пос­ле от­но­во се прероди, през след­ва­ща­та си инкарнация - още до­ка­то ми­на­ва през Портата на раждането - той прив­ли­ча око­ло се­бе си всич­ки оне­зи еле­мен­тар­ни Същества, ко­ито не е ус­пял да ос­во­бо­ди през пре­дишна­та си инкарнация… Но онези, ко­ито е освободил, не сли­зат за­ед­но с не­го във фи­зи­чес­ки­те измерения, а ос­та­ват в ду­хов­ния свят.

И така, ние виж­да­ме как от са­мия чо­век - рес­пек­тив­но от сте­пен­та на не­го­во­то развитие и от на­чи­на му да се от­на­ся към външ­на­та при­ро­да - за­ви­си да­ли оне­зи еле­мен­тар­ни Същества, ко­ито са би­ли омаг­ьо­са­ни по не­об­хо­ди­мост за­ра­ди ево­лю­ци­ята на на­ша­та Земна планета, ще бъ­дат освободени, или и за­нап­ред ще ос­та­нат зак­ре­пос­те­ни в материята.

Следователно, как­во пра­ви он­зи човек, кой­то вни­ма­тел­но съ­зер­ца­ва да­ден предмет, пре­чис­т­вайки го и ос­во­божда­вайки еле­мен­тар­ни­те Духове? От ду­хов­на глед­на точ­ка той вър­ши точ­но об­рат­но­то на първоначалния процес, протичащ отгоре надолу… Да, докато по-рано от нед­ра­та на огъ­ня е бил об­ра­зу­ван димът, се­га човекът, тръг­вай­ки от дима, от­но­во съз­да­ва огъня (в ду­хо­вен сми­съл); са­мо че той на­пъл­но ос­во­бож­да­ва огъ­ня ед­ва след сво­ята смърт[[24]](#endnote-24). Помислете кол­ко дълбоки, кол­ко ве­ли­чес­т­ве­ни са би­ли древ­ни­те ритуални жертвоприношения... Постарайте се да ги ви­ди­те имен­но в свет­ли­на­та на прад­рев­на­та све­ще­на Духовна наука. Представете си за миг как жре­цът е из­п­ра­вен пред жер­т­ве­ния ол­тар през оне­зи да­леч­ни епохи, когато ре­ли­гиите се основаваха на ис­тинско­то поз­на­ние за ду­хов­ни­те закони… Пред­с­та­ве­те си как жре­цът за­пал­ва огъ­ня и как ди­мът на жер­т­воп­ри­но­ше­ни­ето се из­ди­га към Небето, придружаван от жре­чес­ка­та молитва... Как­во ста­ва­ше в то­зи случай? Какво пред­с­тав­ля­ва­ше по­на­ча­ло жертвоприношението? Ето, жре­цът стоеше до олтара, а ди­мът се из­дигаше на­го­ре към Небето… И там, къ­де­то „въз­ду­хът“, „водата“ и „земята“ се от­де­ляха от „огъня“, там еле­мен­тар­ни­те Духове биваха омагьосвани и оковава­ни… Обаче, ако чо­ве­к при­дружи с мо­лит­ви про­цеса на жертвоприношението, то­га­ва съ­щите тези еле­ментар­ни­ Духове вли­зат в него, и после, след смъртта, се из­ди­гат в още по­-вис­ши светове. И как­во каз­ва­ше жрецът на онези, ко­ито в древ­ните Мистерии ис­ка­ха да раз­бе­рат подобен ритуал? Той казваше: Когато гле­даш външ­ния свят по та­къв начин, че тво­ята ду­хов­на дейност не сп­ира при дима, а се из­ди­га до ог­не­ния елемент, то­га­ва след смър­т­та си ти ос­во­бож­да­ваш омагьо­са­ни­те еле­мен­тар­ни Духове, които живеят око­ва­ни­ в ди­ма. И ученикът, който е получил разбиране за процеса, би си казал: „Ако съм ос­та­вил еле­мен­тар­ни­те Духове непроменени - такива, как­ви­то съм ги за­ва­рил в дима - то­га­ва те ще тряб­ва да се пре­ро­дят за­ед­но с мен в следващото ми въплъщение, по­не­же няма да мо­гат да се вмъкнат в ду­хов­ния свят… Ако напротив, съм ги освободил - ако съм ги върнал обратно към огъня - то­га­ва след мо­ята смърт те ще се из­ди­гнат в ду­хов­ни­те све­то­ве и в ми­га на мо­ето раж­да­не ве­че няма да е нужно от­но­во да слизат на Земята.“

Тук от­но­во сме из­п­ра­ве­ни пред ед­но за­бе­ле­жи­тел­но мяс­то от „Бхагавад Гита“, за ко­ято ста­на ду­ма и в пре­дишна­та лекция. Божествената пе­сен се отнася не до чо­веш­кото его, а до при­род­ни­те Същества, към оне­зи еле­мен­тар­ни Същества, ко­ито ид­ват от външ­ния свят и про­ник­ват в човека. Ето приб­ли­зи­тел­но как про­дъл­жа­ват ду­ми­те на Бхагавад Гита:

*Погледни огъня, пог­лед­ни дима! Това, ко­ето чрез сво­ята ду­хов­на дейност чо­ве­кът прев­ръ­ща в огън, са всъщ­ност оне­зи еле­мен­тар­ни Духове, ко­ито той ос­во­бож­да­ва със своята смърт. А тези, ко­ито той ос­та­вя в дима нетрансформирани, ми­на­ват за­ед­но с не­го през Портата на смър­т­та и тряб­ва от­ново да се преродят, ко­га­то дой­де вре­ме­то за не­го­ва­та след­ва­ща инкарнация.*

Да, ето как из­г­леж­да съд­ба­та на еле­мен­тар­ни­те Духове: Чрез мъдростта, ко­ято раз­ви­ва в се­бе си, чо­ве­кът уми­райки, ос­во­бож­да­ва еле­мен­тар­ни­те Духове; а чрез глупостта, чрез чис­то ма­те­ри­алис­ти­чес­кия пог­лед към се­тив­ния свят, той при­вър­з­ва еле­мен­тар­ни­те Духове към се­бе си и ги при­нуж­да­ва от­но­во и от­но­во, винаги да сли­зат на Земята, след­вай­ки го в по­ред­ни­те му инкарнации.

Обаче еле­мен­тар­ни­те Същества не са свър­за­ни са­мо с огъня… В про­це­си­те на се­тив­ния свят те са един вид пра­те­ни­ци на други, по­-вис­ши бо­жест­ве­но­-ду­хов­ни Същества. Нап­ри­мер взаимодействието между де­ня и нощта ни­ко­га не би мог­ло да възникне в при­род­ния свят, ако за та­зи цел не се тру­де­ха це­ли войн­с­т­ва от та­ки­ва еле­мен­тар­ни Същества, чи­ято за­да­ча се свеж­да­ до това, да под­дър­жат ро­та­ци­ята на пла­не­ти­те и, по­-точ­но казано, смя­на­та на де­ня и нощта... Всичко, ко­ето ста­ва в Космоса, е пре­диз­ви­ка­но от дейнос­т­та на вис­ши­те Духовни Йерархии и низ­ши­те еле­мен­тар­ни Същества, ко­ито са пра­те­ни­ци на вис­ши­те ду­хов­ни­ Йерархии. Сега ние об­съжда­ме именно тях - на­й-­низ­ши­те еле­мен­тар­ни Същества… пратениците…

Раждането на де­ня от нощ­та и на нощ­та от де­ня ви­на­ги е свър­за­но с дейнос­т­та на оп­ре­де­ле­ни еле­мен­тар­ни Същества. И не­ща­та са пос­та­ве­ни така, че чо­ве­кът ви­на­ги се на­ми­ра в ед­на осо­бе­на бли­зост с те­зи Същества от еле­мен­тар­ни­те царства, ко­ито ра­бо­тят за рит­мич­но­то ре­ду­ва­не на де­ня и нощта. Когато чо­ве­кът е ле­нив и отпуснат, начинът, по който той въз­дейс­т­ва вър­ху по­раж­да­щите де­ня и нощта еле­мен­тар­ни­ Същества, е един, а ко­га­то е усър­ден и продуктивен, той им въз­дейс­т­ва по съв­сем друг начин. Вторият клас еле­мен­тарни Същества, ко­ито раз­г­ръ­щат своя жи­вот през деня и ко­ито, бих ка­зал, из­вик­ват деня, се на­ми­рат във възходяща фаза. Обаче, как­то пър­ви­ят клас еле­мен­тар­ни Същества - те­зи на огъня - са свър­за­ни с въздуха, во­да­та и земята, та­ка и дру­ги еле­мен­тар­ни Същества са свързани и око­ва­ни в мрака… Де­нят по ни­що не би мо­гъл да се раз­ли­ча­ва от нощта, ако тези еле­мен­тар­ни Същества не бя­ха затворени и око­ва­ни в нощ­ния мрак... Чове­к мо­же да се нас­лаж­да­ва на де­ня са­мо бла­го­да­ре­ние на обстоятелството, че бо­жес­т­ве­но­-ду­хов­ни­те Същества са от­х­вър­ли­ли тези еле­мен­тар­ни­ Духове (елементалии) и са ги око­ва­ли в нощ­ния мрак. Когато чо­ве­к е ленив, те­зи еле­мен­тар­ни Същества се впиват в него непроменени - чрез своето бездействие, той ги оставя такива, каквито са - и в то­зи слу­чай те ос­та­ват свър­за­ни с мрака… Но ко­га­то е упо­рит и действен, чо­ве­кът връ­ща те­зи Същества в свет­лина­та на деня... Да, чо­ве­кът неп­ре­къс­на­то ос­во­бож­да­ва еле­мен­тар­ни­те Същества, при­над­ле­жа­щи към втория клас. През це­лия си жи­вот ние но­сим в се­бе си все­въз­мож­ни еле­мен­тар­ни Същества, ко­ито се вмък­ват и ос­та­ват там по­ра­ди на­ша­та леност. Когато ми­нем през Портата на смъртта, ние по­ма­га­ме на еле­ментар­ните Същества, ко­ито сме об­вър­за­ли с де­ня, да на­ми­рат своя път към ду­хов­ния свят; а Съществата, които чрез на­ша­та ле­ност сме изос­та­ви­ли в нощ­та - те ос­та­ват око­ва­ни за нас и ние от­но­во ги смък­ва­ме до­лу на Земята при на­ша­та след­ва­ща инкарнация. И се­га ние сти­га­ме до вто­рия ва­жен мо­мент в „Бхагавад Гита“. Тук от­но­во ста­ва ду­ма не за чо­веш­кото его, а за она­зи ка­те­го­рия еле­мен­тар­ни Същества, ко­ято е за­гатна­та с думите:

*Виж де­ня и нощта! Тези еле­мен­тар­ни Същества, ко­ито чрез тво­ето усър­дие и це­ле­ус­т­ре­меност ти си пре­вър­нал от Духове на нощ­та в Духове на де­ня - те оти­ват в по­-вис­ши­те све­то­ве и то­ва става, ко­га­то ми­на­ваш през Портата на смъртта. А Духовете на нощта, ко­ито ти си ос­та­вил в мра­ка - те са осъде­ни да се пре­ро­дят за­ед­но с теб.*

И се­га вие мо­же би се до­се­ща­те в как­ва по­со­ка се раз­ви­ват не­ща­та по-нататък. Това, ко­ето опи­сах­ме току-що, се от­на­ся и за мал­ко по­-ма­щаб­ни­те при­род­ни явления, ед­но от които, например, е ре­ду­ва­не­то между растящата (из­г­ряваща) и смаляващата (за­лязваща) фа­за на Луната, нас­тъп­ва­що в пе­ри­од от все­ки 28 дни. За да оби­ка­ля Луната по сво­ята ор­би­та и за да след­ва сво­ите фази, чи­ито пос­ле­ди­ци са нав­ся­къ­де във ви­ди­мия свят на на­ша­та Земя, са не­об­хо­ди­ми уси­ли­ята на це­ли войн­с­т­ва от еле­мен­тар­ни Същества. И за та­зи цел по­-вис­ши­те Същества от­но­во е тряб­ва­ло да омагьосат, да око­ват други, по­-низ­ши Същества. Пред яс­но­виж­да­щия пог­лед ви­на­ги се от­к­ри­ва следното: ко­га­то Луната расте, оп­ре­де­ле­ни ду­хов­ни Същества неп­ре­къс­на­то се из­ди­гат от ед­но по­-дол­но в ед­но по­-гор­но царство. За да има оба­че порядък, ко­га­то Луната намалява, дру­га ка­те­го­рия елемен­тар­ни Същества се на­ла­га да бъ­дат омагьо­са­ни в ед­но по­-дол­но ду­хов­но царство.

Тази тре­та ка­те­го­рия еле­мен­тар­ни Същества[[25]](#endnote-25) съ­що е в неп­ре­къс­на­та връз­ка с човека… Когато чо­ве­кът е ве­сел и се на­ми­ра в доб­ро раз­би­ра­тел­с­т­во със света, ко­га­то със своя жиз­не­ра­дос­тен нрав виж­да на­й-ве­че доб­ра­та стра­на на нещата, то­га­ва той неп­ре­къс­на­то ос­во­бож­да­ва оне­зи еле­мен­тар­ни Същества, ко­ито са око­ва­ни в на­ма­ля­ва­ща­та Луна - елементарните Същества прос­то вли­зат в не­го и бла­го­да­ре­ние на сво­ето ду­шев­но спокойствие, своята при­вет­ли­вост и сво­ето хар­мо­нич­но светоусещане, той неп­ре­къс­на­то ги освобождава. А те­зи еле­ментар­ни Същества, ко­ито про­ник­ват в намръщения, раздразнителен, ви­на­ги не­до­во­лен и ра­ним от на­й-­мал­кото не­що човек, те ос­та­ват в оно­ва със­то­яние на омагьосаност, в ко­ето са се на­ми­ра­ли през пе­ри­ода на нама­ля­ва­ща­та Луна. Да, има хора, ко­ито бла­го­да­ре­ние на сво­ята вът­реш­на хар­мо­ния и ве­сел нрав, дейс­т­ват ка­то ис­тин­с­ки ос­во­бо­ди­те­ли спря­мо го­лям брой еле­мен­тар­ни Същества. А чрез сво­ите мрач­ни нас­т­роения, чрез сво­ето веч­но не­до­вол­с­т­во и досада, хо­ра­та ста­ват един вид зат­вор­ни­чес­ки над­зи­ра­те­ли на оне­зи еле­мен­тар­ни Същества, ко­ито те би­ха мог­ли да освободят, ако мо­же­ха да из­пи­тат по­не мал­ко веселост.

И така, вие виждате, че ду­шев­но­то нас­т­ро­ение на от­дел­ния чо­век има зна­че­ние не са­мо за него и, че не­го­вият ве­сел или мра­чен нрав вед­на­га пре­диз­вик­ва, или ос­во­бож­да­ва­не, или око­ва­ва­не на це­ли войн­с­т­ва от еле­ментар­ни Същества. Душевното нас­т­ро­ение на чо­ве­ка вед­на­га пре­диз­вик­ва про­ме­ни и в на­й-­от­да­ле­че­ни­те кътче­та на ду­хов­ния свят. Тук ние сти­га­ме до тре­то­то важ­но мяс­то от Бхагавад Гита:

*Ето виж, ко­га­то с доб­рото си нас­т­ро­ение един чо­век ос­во­бож­да­ва еле­мен­тар­ни­те Духове, как­то то­ва ста­ва във фа­за­та на на­рас­т­ваща­та Луна, то­га­ва - след ка­то чо­ве­кът ми­не през Портата на смъртта, те­зи ос­во­бо­де­ни Духове ве­че мо­гат да се вър­нат във вис­ши­те светове. А ко­га­то по­ра­ди мрач­но­то си нас­т­ро­ение и хи­по­хон­д­рия той ос­та­вя елемен­тар­ни­те Духове такива, как­ви­то са (за да бъ­де под­дър­жа­на рит­мич­на­та смя­на на Лунните фа­зи), то­гава те­зи Духове се оказ­ват омагьосани, здра­во око­ва­ни и тряб­ва от­но­во да се ро­дят за­ед­но с чо­ве­ка при него­ва­та след­ва­ща инкарнация.*

Така из­г­леж­да тре­та­та ка­те­го­рия еле­мен­тар­ни Същества, ко­ито или би­ват осво­бож­да­ва­ни при смър­т­та на човека, за да се вър­нат в тях­на­та родина, или тряб­ва от­но­во да сля­зат на Земята при след­ва­ща­та ин­кар­на­ция на човека.

И нак­рая ние сти­га­ме до ед­на чет­вър­та ка­те­го­рия еле­мен­тар­ни Духове: онези, ко­ито при­чи­ня­ват дви­же­нието на Слънцето и не­го­вия го­ди­шен кръг, предизвикват събуждането, плодотворната дейност на слънцето през лятото, така че да може да настъпи зреенето, което се извършва от пролетта до есента… как­то и смя­на­та на сезоните... За та­зи цел оп­ре­де­ле­ни Духове трябва да бъ­дат омагьо­са­ни имен­но през пе­ри­ода на зим­но­то Слънце; тях­на­та съд­ба - ка­къв­то бе­ше слу­ча­ят с дру­ги­те ка­те­го­рии еле­мен­тар­ни Духове - съ­що за­ви­си от човека. Нека да си представим, че с нас­тъп­ва­нето на зимата, един чо­век си казва:

„*Да, се­га но­щи­те ста­ват все по-дълги, а дни­те все по-къси; ние сти­га­ме до она­зи част от го­диш­ния кръг на Слънцето, ко­га­то - та­ка да се ка­же - то от­тег­ля сво­ите жи­ви­тел­ни си­ли от Земята. Земята ся­каш умира, оба­че при ви­да на та­зи уми­ра­ща Земя, аз все по­ве­че и по­ве­че чувствам нуждата да се пробудя, да съ­жи­вя моя вът­ре­шен ду­хо­вен свят. Сега аз тряб­ва да при­ема Духа в се­бе си мно­го по-радикално, мно­го по-категорично.“*

Да, не­ка да си представим как с приб­ли­жа­ва­не­то на Коледния праз­ник то­зи чо­век про­буж­да в ду­ша­та си все по­-сил­но тър­пе­ние и благочестие и как той за­поч­ва все по­-доб­ре да раз­би­ра ис­тин­с­ко­то зна­че­ние на Коледния празник, а именно, че, ко­га­то външ­ни­ят се­ти­вен свят ся­каш умира, Духът трябва все по­ве­че да ук­реп­ва в не­го­ва­та душа… И, ако до­ба­вим към това, че то­зи чо­век пре­кар­ва с по­добно усе­ща­не и пе­ри­ода от зи­ма­та до Великдена, той ще осъзнае, че времето за сън на духа е свързано с живителните процеси в природата – т.е. раз­ц­ве­тът на външ­ния се­ти­вен свят е свър­зан не с друго, а със смър­т­та в ду­хов­ния свят - и ед­ва то­га­ва той ще из­пъл­ни Великденския праз­ник с по­до­ба­ва­що нас­т­ро­ение и с ед­но ис­тин­с­ко разбиране. И се­га то­зи чо­век треп­ва не от аб­с­т­рак­т­но­то съ­държа­ние на ня­как­ва външна, фор­мал­на религия, а от истинското, ре­ли­ги­оз­но раз­би­ра­не на про­це­си­те в природ­ния свят, от ре­ли­ги­оз­но­то раз­би­ра­не на са­мия Дух и не­го­ви­те про­яв­ле­ния в при­род­ния свят; и чрез своето бла­го­чес­тие той ос­во­бож­да­ва она­зи чет­вър­та ка­те­го­рия еле­мен­тар­ни Същества, които непрекъснато се вливат и излизат от човека и от ко­ито за­ви­си не­бесни­ят ход на Слънцето. А ако чо­ве­кът е безнравствен, ако той не усе­ща си­ла­та на Духа или прос­то от­ри­ча Духа, ако е за­тъ­нал в бла­то­то на материализма, то­га­ва еле­ментар­ни­те Същества от та­зи чет­вър­та ка­те­го­рия нах­лу­ват в не­го и ос­та­ват там такива, как­ви­то са. Ето за­що след смър­т­та на човека, та­зи чет­вър­та ка­те­го­рия еле­мен­тар­ни Същества, или би­ват освободени, за да поемат към по­-вис­ши­те ду­хов­ни светове, или ос­та­ват при­ко­ва­ни към човека, за да сля­зат от­но­во във фи­зи­ческия свят при след­ва­ща­та му инкарнация. Свързвайки се със зим­ни­те Духове, без да ги пре­об­ра­зя­ва в лет­ни Духове, без да ги ос­во­бож­да­ва чрез сво­ето благочестие, човек ги осъж­да на ед­но но­во въплъщение, до­ка­то в про­ти­вен слу­чай те ня­ма да са при­ну­де­ни да сля­зат за­ед­но с не­го при след­ва­щи­те му инкарнации.

*Погледни огъ­ня и дима! Ако бла­го­да­ре­ние на тво­ите ду­хов­но­-ду­шев­ни уси­лия ти се свър­з­ваш с външ­ния свят по начин, кой­то е бли­зък до въз­ник­ва­не­то на огъ­ня и дима, ако бла­го­да­ре­ние на тво­ето поз­на­ние и тво­ите се­тив­ни усе­ща­ния ти оду­хот­во­ря­ваш не­ща­та око­ло теб, то­га­ва ти под­по­ма­гаш из­ди­га­не­то на оп­реде­ле­ни еле­мен­тар­ни Същества в ду­хов­ния свят. Но ако се свър­з­ваш с дима, то­га­ва ти ги осъж­даш на но­во въплъщение. Ако се свър­з­ваш с деня, ти всъщ­ност ос­во­бож­да­ваш Духовете на деня. Погледни светлината, пог­лед­ни деня, пог­лед­ни на­рас­т­ва­ща­та Луна, пог­лед­ни слън­че­ва­та по­ло­ви­на от годината! Ако сто­риш това, то­га­ва при смър­т­та си ос­во­бож­да­ваш те­зи еле­мен­тар­ни Същества, ко­ито са ти тол­ко­ва необходими; и те се из­ди­гат в ду­хов­ния свят. Но ако се свър­з­ваш с дима, ако про­явя­ваш ин­те­рес са­мо към материята, ако по­ра­ди тво­ята ле­ност се свър­з­ваш с нощта, ако по­ра­ди тво­ето мрач­но нас­т­ро­ение се свър­з­ваш с Духовете на на­ма­ля­ва­ща­та Луна, ако по­ра­ди тво­ето без­бо­жие и без­ду­хов­ност се свър­з­ваш с Духовете на зим­на­та част от годината, то­га­ва ти осъж­даш те­зи еле­мен­тар­ни Същества да се пре­ро­дят от­но­во за­ед­но с теб.*

Едва се­га ние раз­би­ра­ме за как­во всъщ­ност ста­ва ду­ма в споменатото мяс­то от „Бхагавад Гита“. Онзи, кой­то вярва, че тук ста­ва ду­ма за човека, прос­то не раз­би­ра „Бхагавад Гита“… Обаче он­зи, ко­ито доб­ре знае, че це­ли­ят чо­веш­ки жи­вот е ед­но неп­ре­къс­на­то вза­имо­дейс­т­вие меж­ду не­го и Духовете ко­ито са омагьо­са­ни нав­ся­къ­де в на­ше­то об­к­ръ­же­ние и очак­ват от нас сво­ето „разомагьосване“, сво­ето ос­во­бож­да­ва­не от магията, той ще схва­не главното, а имен­но из­ди­га­не­то на че­ти­ри­те ка­те­го­рии еле­мен­тар­ни Същества рес­пек­тив­но не­об­хо­ди­мос­т­та от пов­тор­но­то им въплъщение. На то­ва мяс­то „Бхагавад Гита“ е за­па­зи­ла за нас не друго, а тай­на­та за та­зи на­й-низша сте­пен от Йерархиите. Да, ко­га­то съ­уме­ем да вник­нем в ре­ли­ги­оз­ни­те тек­с­то­ве не как да е, а с по­мощта на пър­вич­на­та Мъдрост, ние за­бе­ляз­ва­ме ця­ло­то им ве­ли­чие и си да­ва­ме смет­ка за греш­ка­та на онези, ко­ито ги раз­г­леж­дат по­вър­х­нос­т­но или прос­то не ис­кат да ги об­х­ва­нат в ця­ла­та им дълбочина. Вярното от­но­ше­ние към тях пос­ти­га­ме са­мо тогава, ко­га­то си казваме: Всъщност не съ­щес­т­ву­ва дос­та­тъч­но въз­више­на мъдрост, ко­ято да ни по­ка­же всич­ко онова, ко­ето е скри­то в ре­ли­ги­оз­ни­те текстове. Едва то­га­ва те мо­гат да бъ­дат до­кос­на­ти от въл­шеб­ния по­лъх на ис­тин­с­ко­то благочестие; ед­ва то­га­ва те се прев­ръ­щат в това, ко­ето тряб­ва да бъдат - сред­с­т­ва за об­ла­го­ро­дя­ва­не и пре­чис­т­ва­не на чо­веш­ка­та душа. От дру­га страна, те чес­то ни по­каз­ват и стра­хо­ви­ти­те без­д­ни на чо­веш­ка­та мъдрост. Сега ве­че всич­ко, ко­ето блика от окул­т­ни­те шко­ли и от Мистериите, мо­же да ста­не дос­то­яние на ця­ло­то човечество; и са­мо по то­зи начин хо­ра­та ще про­уме­ят ця­ло­то ве­ли­чие на прад­рев­на­та Мъдрост, за­що­то в про­ти­вен случай, без окул­т­ното познание, те ос­та­ват всред ней­ни­те не­яс­ни сенки.

И така, с по­мощ­та на един от­но­си­тел­но тру­ден пример, ние тряб­ва да посочим, че прад­рев­на­та Мъдрост е би­ла на­яс­но с всич­ки оне­зи Духове, ко­ито ни за­оби­ка­лят от всич­ки страни, ко­ито неп­ре­къс­на­то про­никват, а пос­ле на­пус­кат чо­веш­ко­то тяло; тя е би­ла на­яс­но и с факта, че чо­веш­ко­то по­ве­де­ние всъщ­ност представ­ля­ва ед­но пос­то­ян­но вза­имо­дейс­т­вие меж­ду ду­хов­ния свят и на­шия вът­ре­шен свят. И ние за­поч­ва­ме да раз­би­ра­ме го­ля­ма­та за­гад­ка на чо­веш­ко­то същество, ед­ва ко­га­то се за­мис­лим, че всич­ки на­ши действия, до­ри и на­ши­те настроения, вед­на­га се от­ра­зя­ват вър­ху про­це­си­те на це­лия Космос, че на­ши­ят ма­лък чо­вешки свят е от ог­ром­но­ зна­че­ние за съд­ба­та на Макрокосмоса. Да, на­й-п­рек­рас­но­то и най-важното, ко­ето мо­жем да из­в­ле­чем от Духовната наука, е имен­но рас­тя­що­то чув­с­т­во за отговорност. Защото то ни учи да раз­би­ра­ме жи­во­та в не­го­вия ис­тин­с­ки сми­съл и да съз­на­ва­ме ог­ром­на­та стойност на он­зи ли­чен живот, който ние вла­га­ме в по­то­ка на ми­ро­ва­та еволюция.

# ТРЕТА ЛЕКЦИЯ

Дюселдорф, 13 Април 1909, пре­ди­ обед

Вероятно в края на вче­раш­на­та лек­ция у мно­зи­на от вас са въз­ник­на­ли ре­ди­ца въпроси, свър­за­ни с та­ка на­ре­че­на­та на­й-­низ­ша сте­пен от ду­хов­ни­те Йерархии. И то­ва е на­пъл­но естествено, по­не­же те­зи не­ща звучат твър­де съм­ни­тел­но за мис­ле­не­то и пред­с­та­ви­те на на­ши­те съвременници. В хо­да на лек­ци­он­ния ци­къл ще бъ­де хвър­ле­на свет­ли­на и вър­ху дру­ги области, оба­че не­ка още днес да из­тък­на нещо, за да има­те ясен пог­лед от­нос­но ду­шев­но­то състояние, ко­ето е не­об­хо­ди­мо за раз­г­леж­да­не­то на по­доб­ни теми. Всеки от вас би могъл да пос­та­ви, например, въпроса: Добре, ако дейс­т­ви­тел­но се за­мис­лим вър­ху ес­тество­то на ка­мъ­ка и по то­зи на­чин ос­во­бож­да­ва­ме омагьо­са­ни­те в не­го еле­мен­тар­ни Същества, как­во ос­та­ва в камъка, след ка­то те се из­диг­нат на­го­ре в ду­хов­ния свят? А как­во ста­ва с дру­ги­те еле­мен­тар­ни Същества, ко­ито ид­ват на тях­но място?

Както казах, в те­зи лек­ции ще се опи­там да отго­во­ря на ред въпроси, но на пър­во мяс­то тряб­ва да подчер­тая следното: за­се­га чо­ве­кът изоб­що не е в със­то­яние да схва­не помощта, ко­ято той по­лу­ча­ва от Земята. Защото всич­ко на Земята е об­гър­на­то от илюзии, от Майя; и в на­ши­те мис­ли не­ща­та из­г­леж­дат съв­сем раз­лич­ни от това, ко­ето те пред­с­тав­ля­ват в действителност. Обаче не фак­ти­те са виновни за това, че много от въп­ро­сите ос­та­ват без отговор... Много често са­ми­те въп­ро­си са греш­но поставени… И ще мине вре­ме, докато се на­учим да ги пос­та­вя­ме как­то трябва. Съвсем раз­лич­но из­г­леж­дат нещата, ако сме ус­пе­ли да вдигнем бу­ло­то на Майя. На Земята всич­ки не­ща са впле­те­ни ед­но в дру­го и по­ра­ди та­зи при­чи­на чо­веш­ко­то мис­ле­не неп­ре­къс­на­то е зас­т­ра­ше­но от греш­ки и объркване. Но тези греш­ки ще са срав­ни­тел­но по-малко, ако ние съ­уме­ем да се пре­не­сем в древ­ни­те епохи...

Точно как­то чо­ве­кът пре­ми­на­ва от ед­но въп­лъ­ще­ние в дру­го въплъщение, от ед­на ме­та­мор­фо­за в дру­га метаморфоза, та­ка и всич­ки Същества от Вселената, от на­й-­мал­ко­то до най-голямото - до­ри такова пла­не­тар­но Същество, как­во­то е на­ша­та Земя - пре­ми­на­ва през по­ре­ди­ца от пос­ледо­ва­тел­ни въплъщения. Нашата Земя да­леч не ви­на­ги е съ­щес­т­ву­ва­ла в се­гаш­ния си ви­д - ­ние знаем, че тя е би­ла предшествана от дру­го пла­не­тар­но въплъщение... В на­ши­те ан­т­ро­по­соф­с­ки кръ­го­ве чес­то сме обсъждали, че, как­то в се­гаш­на­та си ин­кар­на­ция чо­ве­кът е пре­въп­лъ­ще­ние на един ми­нал живот, та­ка и Земя­та е пре­въп­лъ­ще­ние на древ­на планета, ко­ято е съ­щес­т­ву­ва­ла пре­ди нея. Ние на­ри­ча­ме та­зи предшестваща пла­не­та с име­то Старата Луна, но няма­ме пред­вид днеш­на­та Луна, ко­ято е са­мо малък ос­татък от Старата Луна… Старата Луна е пре­диш­на­та пла­не­тар­на ин­кар­на­ция на на­ша­та Земя… Ня­ко­га тя на­ис­ти­на е съществувала, пос­ле е нав­ляз­ла в пе­ри­од на чис­то ду­хо­вен живот, кой­то обик­но­ве­но нари­ча­ме Пралайя. На свой ред Старата Луна съ­що е би­ла предшествана от ед­на още по­-д­рев­на пла­не­тарна ин­кар­на­ция - Старото Слънце. А то­ва Старо Слънце (разбира се, не днеш­но­то Слънце) е пре­въплъ­ще­ние на планетата, ко­ято в ретроспекция (т.е. връщайки се назад в посока към миналото) мо­жем да ви­дим като пос­лед­на: Стария Сатурн[[26]](#endnote-26). И та­ка ние има­ме че­ти­ри пос­ле­до­ва­тел­ни въплъщения: Сатурн, Слънце, Луна, Земя.

Ние чес­то сме спо­ме­на­ва­ли и друго: че вся­ко пла­не­тар­но със­то­яние има сво­ята стро­го оп­ре­де­ле­на задача. И как­ва е за­да­ча­та на на­ша­та Земя? Задачата на на­ша­та Земя е да нап­ра­ви въз­мож­но съ­щес­т­ву­ва­ни­ето на човека, или по­не на то­ва ко­ето на­ри­ча­ме "човек"… Всички пла­не­тарни ка­чес­т­ва на Земята са за­мисле­ни така, че бла­го­да­ре­ние на тях той да се пре­вър­не в ед­но Аз-ово същество[[27]](#endnote-27). Естествено, чо­ве­кът е бил на­ли­це и в пре­диш­ни­те пла­не­тар­ни състояния, но тях­на­та за­да­ча то­га­ва бе­ше съв­сем друга. Следователно, чо­веш­ко­то съ­щес­т­во ста­ва "човек" в се­гаш­ния сми­съл на та­зи дума, ед­ва на Земята[[28]](#endnote-28). А на пре­диш­ни­те пла­не­тар­ни състояния, "човеци" става­ха дру­ги Същества, ко­ито днес се на­ми­рат на мно­го по­-ви­со­ка степен от еволюцията. Може би ще си спомните, че в мо­ята кни­га "Християнството ка­то мис­ти­чен факт"[[29]](#endnote-29) аз спо­ме­на­вам следното: един еги­пет­с­ки мъд­рец спо­де­ля с гър­ка Солон ед­на за­бе­ле­жи­тел­на ис­ти­на от древни­те Мистерии, а имен­но важ­на­та истина, че ня­ко­га Боговете са били човеци. Да, то­ва бе­ше ед­на от оне­зи мис­терий­ни истини, до ко­ито окул­т­ни­я уче­ник бе­ше до­пус­кан още през древността: Боговете, ко­ито днес сто­ят ви­со­ко го­ре в ду­хов­ни­те висини, не са би­ли ви­на­ги Богове, а ня­ко­га са би­ли и "човеци" т.е. ми­на­ли са и през чо­веш­ка­та сте­пен на еволюцията. Естествено, от та­зи мис­те­рий­на ис­ти­на окул­т­ни­те уче­ни­ци из­в­ля­коха след­но­то ло­ги­чес­ко продължение: а именно, че един ден и чо­ве­ци­те ще ста­нат Богове. И, тък­мо по­ра­ди сво­ята здра­ва ло­ги­ка, то­зи из­вод бе­ше смя­тан за не­що опасно; за­що­то ако чо­ве­кът ня­ко­га мо­же да ста­не Бог, той тряб­ва да е дос­та­тъч­но уз­рял за това… А ако в оп­ре­де­лен мо­мент, пре­ди да е дос­та­тъч­но узрял, си въ­обра­зи че самия той е Бог, тогава се прев­ръ­ща, не в Бог, а в обик­но­вен глупак. Следователно, пред чо­ве­к се от­к­ри­ват два пътя: или да из­ча­ка в пъл­но тър­пе­ние сво­ето "обожествяване", как­то се из­ра­зя­ва Дионисий Аеропагита, или пред­ва­ри­тел­но да си въобрази, че ве­че е ста­нал Бог. Единият път дейс­т­ви­тел­но во­ди към све­та на Боговете; а дру­ги­ят път во­ди към бе­зу­ми­ето и лудостта.

Ние сме склон­ни да виж­да­ме из­вес­т­на обър­ка­ност и не­до­ра­зу­ме­ния в начина, по кой­то древните се из­ра­зя­ват, имен­но за­що­то ве­че не мо­жем да раз­ли­ча­ва­ме от­дел­ни­те ка­те­го­рии бо­жес­т­ве­но­-ду­хов­ни Същества. Когато го­во­ре­ше за Боговете, еги­пет­с­кия мъд­рец ­има­ше пред­вид не са­мо ед­на ка­те­го­рия Богове, а ця­ла поре­ди­ца от бо­жес­т­ве­но­-ду­хов­ни Същества. Дионисий Аеропагита, как­то и из­точ­ни­те мъд­ре­ци ви­на­ги са гово­ре­ли не за едно, а за мно­го Божества. Дали го­во­рим за Ангели, или за Дхиан-Хонас[[30]](#endnote-30), е все едно, за­щото онези, ко­ито поз­на­ват ми­ро­ва­та Мъдрост, знаят, че то­ва са са­мо раз­лич­ни име­на на ед­но и съ­що нещо. Невидимите Същества, ко­ито сто­ят не­пос­ред­с­т­ве­но над човека или, с дру­ги думи, са из­диг­на­ти с ед­на степен над човека, хрис­ти­ян­с­ки­ят езо­те­ри­зъм на­ри­ча Ангели или Вестители, т.е. Вестители на бо­жес­т­ве­но­-ду­хов­ния свят. Онези Същества, ко­ито сто­ят ед­на сте­пен над Ангелите и две сте­пе­ни над човека, се на­ри­чат Архангели, Архангелои или Духове на Огъня. А онези Същества, ко­ито, в слу­чай че ми­на­ват през ета­пи­те на сво­ето нор­мал­но развитие и сто­ят ед­на сте­пен над Архангелите, се на­ри­чат Архаи, или Духове на Личността.

И така, за­се­га ние раз­г­леж­да­ме те­зи три ка­те­го­рии Същества, ко­ито сто­ят на три раз­лич­ни сте­пе­ни над чо­вешко­то царство. Всичките ве­че са ми­на­ли през сво­ята "човешка" степен. Съществата, ко­ито днес на­ри­чаме Ангели - ако раз­г­леж­да­ме не­ща­та спо­ред хро­но­ло­ги­ята на Космоса - са ми­на­ли през сво­ята “човешка" степен срав­ни­тел­но най-ско­ро - те бя­ха "човеци" на Старата Луна… И, как­то вие мо­же­те да кра­чи­те по Земята по­ра­ди спе­ци­фич­ни­те условия, ко­ито тя ви предлага, та­ка и Ангелите, ми­на­вай­ки през сво­ята "чо­веш­ка степен", мо­же­ха да оби­та­ват имен­но Старата Луна. От своя страна Архангелите пос­тиг­на­ха сво­ята „човешка" сте­пен на Старото Слънце, а Архаите или Духовете на Личността сто­ри­ха то­ва на Стария Сатурн. Следователно, те­зи Същества пос­те­пен­но се от­де­ли­ха от чо­веш­ко­то цар­с­т­во и днес из­пъл­ня­ват сво­ите за­да­чи във вис­ши­те ду­хов­ни Йерархии. Така, ако се опи­та­ме да из­б­ро­им (раз­би­ра се в ду­хо­вен сми­съл) тези ево­лю­ци­он­ни степени, би тряб­ва­ло да кажем: В ус­ло­ви­ята на Земята ви­ди­ми са ми­не­рал­но­то царство, рас­ти­тел­но­то царство, жи­во­тин­с­ко­то цар­с­т­во и чо­веш­ко­то царство, а пос­ле се из­ди­га­ме в не­ви­ди­мия свят, къ­де­то са цар­с­т­ва­та на Ангелите, на Архангелите (или Духовете на Огъня) и на Архаите (или Духовете на Личността). И до­ка­то всич­ки те­зи Същества нап­ред­ва­ха в сво­ето раз­ви­тие и се издигаха, та­ка да се каже, от "човеци" в Богове, или във Вестители на Боговете - до­ка­то те нап­ред­ва­ха в чис­то ду­хов­ни­те из­ме­рения на съществуванието - про­ме­ня­ха се и планетите, на ко­ито и за­ра­ди ко­ито те живееха. Ако нап­ри­мер се обър­нем на­зад към Стария Сатурн, къ­де­то Архаите пос­тиг­на­ха сво­ята "човешка" степен, ние ще ус­та­новим, че пла­не­тар­ни­те ус­ло­вия там бя­ха твър­де раз­лич­ни от те­зи на на­ша­та Земя.

Вчера ние посочихме, че на на­ша­та Земя раз­ли­ча­ва­ме че­ти­ри елемента: земя, вода, въздух, огън или топ­лина. За пър­ви­те три от тях, на Стария Сатурн изоб­що не мо­же­ше да ста­ва дума - от те­зи че­ти­ри еле­мен­та на Стария Сатурн съ­щес­т­ву­ва­ше са­мо огънят, топлината. Днешният ма­те­ри­алис­тич­но об­ра­зо­ван фи­лософ ще каже: *Добре, оба­че топ­ли­на­та мо­же да се про­яви са­мо външно - топ­ли мо­гат да бъ­дат твър­ди­те тела, водата - но топ­ли­на­та не мо­же да съ­щес­т­ву­ва са­ма по се­бе си.* Точно то­ва вяр­ва ма­те­ри­алис­тич­но об­разо­ва­ни­ят философ, оба­че то изоб­що не от­го­ва­ря на истината… Ако вие бих­те мог­ли да наб­лю­да­ва­те Стария Сатурн с по­мощ­та на днеш­ни­те сетива, как­во щях­те да ус­тановите? Нека да пред­по­ло­жим (естествено, то­ва е са­мо ед­на хи­по­те­за), че вие бих­те мог­ли да пре­ле­ти­те об­рат­но през ми­ро­во­то прос­т­ран­с­т­во и да по­пад­не­те на Стария Сатурн. Там, къ­де­то се на­ми­ра­ше Старият Сатурн, вие не бих­те ви­де­ли нищо… там вие бих­те усе­ти­ли са­мо едно нещо - топлина! Да, ако бих­те мог­ли да пре­ле­ти­те през Стария Сатурн, вие щях­те да по­лу­чи­те усещането, че пре­ли­та­те през ед­на раз­па­ле­на пещ. Там не бих­те мог­ли да до­ло­ви­те ни­ка­къв по­лъх от вятъра, ни­то бих­те могли, примерно, да плувате, за­щото на Стария Сатурн въз­ду­хът и во­да­та все още не съществуваха. Там вашите ръ­це не би­ха мог­ли да до­коснат нищо; ця­ла­та Сатурнова сфе­ра бе­ше про­ник­на­та са­мо от топлина. Следователно, Старият Сатурн се със­то­еше са­мо от еле­мен­та на топлината, огъня. И така, пър­ва­та ме­та­мор­фо­за на на­ша­та Земя за­почна под фор­ма­та на ед­на планета, със­та­ве­на от топлина. Ето за­що вие се до­се­ща­те кол­ко прав е бил Хераклит[[31]](#endnote-31) ко­га­то казваше: Всичко е въз­ник­на­ло от огъня! Да, естествено! Защото Земята е са­мо ед­но пре­въплъ­ще­ние на Стария Сатурн и всич­ко на Земята е ро­де­но от огъ­ня на Стария Сатурн. Хераклит бе­ше за­познат с та­зи ис­ти­на в Мистериите. Като пот­вър­ж­де­ние на то­зи факт мо­же да пос­лу­жи и обстоятелството, че Хераклит пос­ве­ща­ва книгата, в ко­ято опис­ва та­зи истина, на бо­ги­ня­та от Ефес и я по­ла­га вър­ху нейния олтар[[32]](#endnote-32). Това оз­на­ча­ва са­мо едно: Хераклит на­пъл­но е съзнавал, че дъл­жи та­зи ис­ти­на на Ефеските Мистерии, къ­де­то уче­ни­ето за Сатурн, или пър­вич­ния огън, все още е би­ло про­по­вяд­ва­но в не­го­вия чист вид. Вие се досещате, че те­зи Същества, ко­ито на­ри­ча­ме Архаи или Духове на Личността, са пос­тиг­на­ли сво­ята "човешка" сте­пен при съв­сем дру­ги условия, различни от те­зи на се­гаш­на­та Земя. В сво­ето тяло, в своята кос­т­на и кръв­на сис­те­ма днеш­ни­ят чо­век мо­же да въз­п­ри­еме твърдия, теч­ния и въз­душ­ния елемент. Сатур­но­ви­те "човеци", или Духовете на Личността, тряб­ва­ше да из­г­раж­дат те­ла­та си са­мо от топлина, от огън. И те пра­ве­ха точ­но това: на Стария Сатурн Духовете на Личността има­ха ог­не­ни тела... Техните те­ла се със­то­яха са­мо от топлина.

Вчера спо­ме­нах пред вас, че топлината, та­ка да се каже, има две страни. От ед­на стра­на тя мо­же да бъде вът­реш­но въз­п­ри­ема­на ка­то вът­реш­на топлина - ние чув­с­т­ва­ме се­бе си топ­ли или студени, без да се на­ла­га да до­кос­ва­ме ня­ка­къв пред­мет от външ­ния свят - оба­че ние мо­жем да усе­тим топ­ли­на­та съ­що и външно, ко­га­то до­кос­ва­ме ня­ка­къв то­пъл предмет. Особеното в ево­лю­ци­ята на Стария Сатурн е, че в на­ча­лото на пла­не­тар­но­то раз­ви­тие топ­ли­на­та бе­ше вътрешна, а в края тя ста­на все по­-външ­на и все по външно­-въз­п­риемаема. Следователно, ако бих­те мог­ли да пред­п­ри­еме­те ед­но пъ­ту­ва­не през пър­ви­те ета­пи от раз­ви­ти­ето на Стария Сатурн, тогава, нав­ли­зай­ки в Сатурновото пространство, вие ня­ма­ше да по­лу­чи­те ни­как­во външно усе­ща­не за топлина, оба­че вът­реш­но щях­те да кажете „О, как­ва при­ят­на топ­ли­на ца­ри тук!“ Да, ако бих­те из­вър­ши­ли то­ва пъ­ту­ва­не през пър­ви­те ета­пи от раз­ви­ти­ето на Стария Сатурн, вие щях­те да полу­чи­те ед­но усещане, ко­ето мо­же да бъ­де срав­не­но са­мо с това, ко­ето днес из­жи­вя­ва­ме ка­то ду­шев­на топлина.

Картина, която съдържа скица, рисунка, кръг, илюстрация

Описанието е генерирано автоматичноБих­те мог­ли да по­лу­чи­те още по­-­яс­на пред­с­та­ва за съ­от­но­ше­ни­ята на Стария Сатурн, ако раз­мис­ли­те вър­ху следното: Доб­ре знаете, че съ­щес­т­ву­ва оп­ре­де­ле­на разлика, ако наблюдавате, примерно, ед­на чер­ве­на и ед­на си­ня повърхност. Ако се из­п­ра­ви­те пред чер­ве­ния цвят, вие си казвате: то­зи цвят по­раж­да у мен ня­как­во топ­ло чувство; ако се из­п­ра­ви­те пред си­ния цвят, има­те чув­с­т­во­то за студ. Замислете се вър­ху те­зи чувства, ко­ито би­ха се по­ро­ди­ли в чо­веш­ка­та ду­ша при ви­да на чер­ве­ния цвят - ка­къв­то то­гава, естествено, не е има­ло - и се опи­тай­те да усе­ти­те ана­ло­гич­но­то чувство, про­бу­де­но оба­че не от черве­ния цвят, а от ед­на при­ят­на топлина. В края на Сатурновата епо­ха вие бих­те има­ли не са­мо то­ва вът­решно при­ят­но усещане, а и усе­ща­не­то за ед­на топлина, ид­ва­ща отвън… Сякаш вът­реш­на­та топ­ли­на не­усет­но се е пре­вър­на­ла във външ­но въз­п­ри­ема­ема топлина. Този е пъ­тят на Сатурновото развитие: от ед­на вът­решна, ду­шев­на топ­ли­на, към ед­на външ­но-въз­п­ри­ема­ема топлина, към нещо, ко­ето на­ри­ча­ме външ­на топ­лина или огън. Както мал­ко­то де­те из­рас­т­ва и след все­въз­мож­ни пе­ри­пе­тии се прев­ръ­ща в зрял човек, та­ка и на Стария Сатурн из­рас­т­ват Духовете на Личността. Първоначално те се чув­с­т­ва­ха вът­реш­но топли, така да се каже, уют­но топли, а пос­ле за­поч­на­ха да чув­с­т­ват та­зи топ­ли­на ка­то нещо, ко­ето се про­явя­ва външно; ся­каш топ­ли­на­та бе­ше на­ме­ри­ла сво­ето тяло. И как­во се по­лу­ча­ва всъщ­ност сега? Ако ис­ка­те да из­ви­ка­те пред ду­шев­ния си пог­лед от­го­во­ра на то­зи въпрос, тряб­ва да си пред­с­та­ви­те следното: Първоначал­но ние има­ме ед­но вът­реш­но за­топ­ля­не на Сатурновото къл­бо­; пос­ле Духовете на Личността по­лу­ча­ват пър­ва­та въз­мож­ност за въплъщаване. Докато те се въплъщават, об­ра­зу­ва се и външ­на­та топлина. И ако бихте пред­п­ри­ели ед­но пъ­ту­ва­не в по­-къс­ни­те ета­пи на Сатурновото развитие, щях­те да пра­ви­те яс­на раз­ли­ка меж­ду топ­ли­те и сту­де­ни мес­та в Сатурновото тяло. Ако мо­жех­те схе­ма­тич­но да на­ри­су­ва­те от­делни­те топ­лин­ни тела, вие щях­те да по­лу­чи­те приб­ли­зи­тел­но след­на­та скица: Цялата Сатурнова по­вър­х­ност бе­ше пок­ри­та с ед­ни вид "яй­ца от топлина" Погледнат отвън, Сатурн би напо­до­бя­вал един къ­пи­нов плод. А какво пред­с­тав­ля­ва­ха те­зи "яй­ца от топлина"? - Не друго, а телата, с които раз­по­ла­га­ха Духовете на Личността, и тък­мо чрез вът­реш­на­та си топ­ли­на те­зи Духове на Личността пораж­да­ха външ­на­та топ­ли­на на Стария Сатурн. Бих могъ­л да се из­ра­зя и така: Носейки се над топ­ли­ната, Духовете, ка­то един вид квачки, мъ­те­ха пър­ви­те ог­не­ни тела... В ми­ро­вото прос­т­ран­с­т­во бя­ха „из­мъ­те­ни“ пър­ви­те ог­не­ни тела. Или, ако бих­ме мог­ли да си пос­лу­жим с то­зи израз, външ­ни­те "яй­ца от топлина" претър­пя­ха един вид ко­агу­ла­ция в ми­ро­во­то прос­т­ран­с­т­во под въз­дейс­т­ви­ето на ид­ва­щи­ят от­вът­ре огън. Следователно, на Стария Сатурн Духовете на Личността, Архаите, или как­то още ги наричаме, Азурас, се въплъ­ти­ха в те­зи ог­не­ни тела… Старият Сатурн бе­ше из­г­ра­ден са­мо от огън.

В оп­ре­де­лен мо­мент от Сатурновото раз­ви­тие Духовете на Личността по­лу­чи­ха въз­мож­ност от­но­во да превръ­щат външ­на­та топ­ли­на във вътрешна. Този про­цес не бе­ше яс­но очертан, той бе­ше по­-с­ко­ро вът­реш­но-подвижен. Всъщност Духовете на Личността неп­ре­къс­на­то п­роизвеж­да­ха "яй­ца от топлина" и ги оставяха от­но­во да се разтворят в об­ща­та топ­лин­на ма­са на Стария Сатурн. Сега бих­те мог­ли да си пред­с­та­ви­те то­зи процес още по-нагледно. Нека да предположим, че след ка­то сме пъ­ту­ва­ли из Сатурн, за­бе­ляз­ва­ме как в оп­ре­де­ле­ни негови епо­хи прос­то лип­с­ва как­ва­то и да е външ­но-въз­п­ри­ема­ема топлина, а е на­ли­це само комфортно усещане за вътрешна, приятна, уют­на топлина… след кое­то пос­ле от­но­во започват да се по­явя­ват "яй­ца­та от топлина"... В то­зи случай вие бих­те мог­ли да го­во­ри­те за един вид ди­ша­не от стра­на на це­лия Сатурн или, по­-с­ко­ро, за ед­но вдишва­не и из­диш­ва­не на огън. В един момент там бих­те си помислили: „Аз съм вът­ре в то­зи Стар Сатурн и се чувствам така, сякаш ця­ла­та външ­на топ­ли­на се е превъ­рнала във вът­реш­на ду­шев­на топ­лина и сякаш всичко е само чувство на благополучие - се­га Сатурн е вдишал топлината“[[33]](#endnote-33). А друг път вие бих­те попаднали на мно­жес­т­во "яй­ца от топлина" и то­га­ва бих­те казали: Ето, се­га Сатурн из­диш­ва сво­ята вът­реш­на топ­ли­на и тя се превръ­ща във вън­шен огън“.

Виждате ли, древ­ни­те Риши съз­на­тел­но по­раж­да­ха та­зи пред­с­та­ва у сво­ите ученици. Те, така да се ка­же, ги пре­на­ся­ха по ду­хо­вен път на­зад към Стария Сатурн и им поз­во­ля­ва­ха да усе­тят как ед­на ця­ла пла­не­та учас­т­ва в един процес, кой­то при­ли­ча на днеш­но­то вдиш­ва­не и издишване. Те пре­диз­вик­ва­ха у тях следна­та представа: Огънят по­ема на­вън и се прев­ръ­ща в без­б­рой топ­лин­ни тела, пос­ле той по­ема навътре, бива всмукан и се прев­ръ­ща в Аз-ова суб­с­тан­ция на Архаите[[34]](#endnote-34), Духовете на Личността. Ето за­що те срав­нява­ха жи­во­та на та­зи пла­не­та с един вид вдиш­ва­не и издишване, са­мо че на Стария Сатурн вдиш­ва­на и издиш­ва­на бе­ше са­мо топлината... Въздухът все още не съществуваше. Нека да предположим, че би се слу­чило следното: че всич­ки Духове на Личността, оби­та­ва­щи Стария Сатурн, ви­на­ги би­ха вдиш­ва­ли и из­диш­ва­ли топлина. Тогава те би­ха ми­на­ли по нор­мал­ния път на сво­ето развитие; и пос­ле­ди­ци­те би­ха би­ли тези, че след из­вес­т­но вре­ме всич­ко ще­ше от­но­во да се пре­вър­не във вът­реш­на топлина; и Сатурн - ка­то външна ог­не­на пла­не­та - прос­то би изчезнал, от­но­во би се раз­т­во­рил в ду­хов­ния свят… ето как­во би мог­ло да се получи… И то­га­ва ние ни­ко­га не бих­ме ми­на­ли през след­ва­щи­те пла­не­тар­ни със­то­яния на Старото Слънце, Старата Луна и Земята, по­не­же всич­ко би се пре­вър­на­ло във вът­реш­на топлина, за да се раз­т­во­ри нак­рая без ос­та­тък в ду­хов­ния свят.

Обаче не­ща­та не се раз­ви­ха така. Някои от Духовете на Личността пред­по­че­то­ха да по­емат в себе си са­мо ед­на част от из­ди­ша­на­та топлина, та­ка че мно­го от "топ­лин­ни­те яйца" ве­че не по­тъ­ва­ха в дъл­би­ни­те на Стария Сатурн, а ос­та­ва­ха на повърхността. Така пос­те­пен­но на Стария Сатурн въз­ник­на ед­на двойственост: вът­решна­та топ­ли­на и ре­дом с нея - външ­на­та топлина, въп­лъ­те­на в Сатурновите яйца. Духовете на Личността, та­ка да се каже, пре­дос­та­ви­ха част от из­ди­ша­на­та топ­ли­на на са­ма­та нея. Защо те пос­тъ­пи­ха по то­зи начин? Те тряб­ва­ше да по­стъ­пят по то­зи начин; ина­че не би­ха мог­ли да ста­нат "човеци" в ус­ло­ви­ята на Стария Сатурн. Защото как­во оз­на­ча­ва да си "човек"! Означава да се из­диг­неш до съз­на­ни­ето за своя Аз. И вие не мо­жете това, ако не сте в със­то­яние да се раз­г­ра­ни­чи­те - ка­то Аз - от външ­ния свят[[35]](#endnote-35). Букетът от цве­тя е там, аз съм тук; аз се раз­г­ра­ни­ча­вам - ка­то Аз - от обекта. И Духовете на Личността неп­ре­къс­на­то би­ха раз­п­ръсква­ли своя Аз, ако не бя­ха ос­та­ви­ли "вън" нещо, ко­ето да им оказ­ва из­вес­т­но съпротивление: Сега то­ва нещо е "вън"; и аз раз­г­ра­ни­ча­вам се­бе си от обек­ти­ви­ра­ния топ­ли­нен елемент. Духовете на Личността се издиг­на­ха до съз­на­ни­ето за своя Аз, т.е. до сво­ето се­бе­съз­на­ние, бла­го­да­ре­ние на това, че те из­т­лас­ка­ха част от Сатурновите Същества до сте­пен­та на ед­но чис­то външ­но топ­лин­но съществувание[[36]](#endnote-36). Те си казваха: Аз трябва да от­де­ля не­що от се­бе си и да го ос­та­вя встра­ни от се­бе си[[37]](#endnote-37), за да мога да се раз­ли­ча­вам от него, за да се про­будя за мо­ето Аз-ово съзнание. Следователно, те съз­да­до­ха ед­но цар­с­т­во ре­дом със са­ми­те тях и в не­го­во лице те има­ха от­ра­же­ни­ето на са­ми­те се­бе си. По то­зи на­чин обаче, след като, та­ка да се каже, жи­во­тът на Стария Сатурн бе­ше привършил, Духовете на Личността прос­то не бя­ха в със­то­яние да до­пус­нат из­чез­ване­то на Стария Сатурн… Той би изчезнал, са­мо ако те би­ха вди­ша­ли ця­ла­та издишана топлина… Но те ве­че не бя­ха в със­то­яние да вди­шат всич­ко онова, ко­ето бя­ха из­нес­ли из­вън се­бе си... Те тряб­ва­ше да пре­дос­та­вят на са­мо­то него оно­ва поле, ко­ето им поз­во­ли да се из­диг­нат до самосъзнанието си.

Състоянието Пралайя ни­ко­га не би мог­ло да въз­ник­не на Стария Сатурн, ако то­ва за­ви­се­ше са­мо от Духове­те на Личността. За та­зи цел тряб­ва­ше да се на­ме­сят по­-вис­ши Същества; те трябваше, та­ка да се каже, от­но­во да раз­т­во­рят всичко, съз­да­де­но до то­зи момент, за да нас­тъ­пи меж­дин­но­то състояние Пралайя. Да, по­-вис­ши Същества, чи­ето име се­га са­мо споменаваме – Престолите - тряб­ва­ше да се на­ме­сят и да раз­т­ворят, да за­ли­чат всичко.

И така, ко­га­то жи­во­тът на Стария Сатурн се приб­ли­жи до своя край, се ра­зиг­ра­ха след­ни­те събития: Духове­те на Личността бя­ха пос­тиг­на­ли сво­ето се­бе­съз­на­ние и от­но­во по­гъл­на­ха в се­бе си част от топлината… Ук­реп­вай­ки сво­ето самосъзнание, те от­де­ли­ха от се­бе си ед­но по­-низ­ше царство... Сега се на­ме­си цар­с­т­во­то на Престолите, ко­ито го разтвориха и за­ли­чи­ха всичко; и Старият Сатурн по­тъ­на в ед­ни вид пла­не­тар­на нощ[[38]](#endnote-38).

Но след нея нас­тъ­пи пла­не­тар­но­то утро. Всичко онова, ко­ето ня­ко­га съ­щес­т­ву­ва­ше ка­то "Стар Сатурн", тряб­ва­ше от­но­во да се пробуди, и то­ва ста­на по си­ла­та на оп­ре­де­ле­ни закони, с ко­ито ние ще се за­поз­на­ем по-късно. Ако по­ра­ди вдиш­ва­не­то на ця­ла­та топ­ли­на Старият Сатурн би изчезнал, ця­ло­то Сатурново съ­щес­т­ву­ва­ние ще­ше да про­дъл­жи само в ду­хов­ния свят... В то­зи слу­чай ня­ма­ше да нас­тъ­пи ни­как­во про­буж­дане. Наистина, за из­вес­т­но вре­ме Престолите ус­пя­ха да раз­т­во­рят оне­зи "яй­ца от топлина", ко­ито бя­ха създа­де­ни от Духовете на Личността, оба­че то­ва не про­дъл­жи дълго. По-нататъшното раз­ви­тие изис­к­ва­ше не­ща­та да пре­ми­нат в ед­на по­-низ­ша сте­пен на съществуванието. Така се стиг­на до пла­не­тар­но­то утро - настъ­пи вто­ро­то пла­не­тар­но въп­лъщение, Старото Слънце. И как­во всъщ­ност въз­ник­на сега, в тази епо­ха­ на Старото Слънце? Духовете на Личността, след ка­то са би­ли по­то­пе­ни в пла­не­тар­ния сън на Стария Сатурн, от­но­во идват… Те ве­че са пос­тиг­на­ли сво­ето се­бе­съз­на­ние и ня­мат нуж­да от пре­диш­ни­те опитности. Обаче из­ди­ша­ни­те от тях "топ­лин­ни яйца" съ­що се по­явя­ват и за­поч­ват все по­ве­че и по­ве­че да се от­де­лят от об­ща­та пла­не­тар­на маса. А пос­ле­ди­ца­та бе­ше тази, че се­га те­зи Духове на Личността се оказ­ват свър­за­ни с онова, ко­ето са­ми­те те от­де­ли­ха от се­бе си. Ако би­ха от­нес­ли всич­ко в ду­хов­ния свят, те ня­ма­ше да се ока­жат свър­за­ни със Слънцето и ня­ма­ше да са при­ну­де­ни да сля­зат от­но­во във вто­ро­то пла­не­тар­но въп­лъщение… Но се­га те тряб­ва­ше да го сторят, по­не­же бя­ха ос­та­ви­ли част от сво­ята соб­с­т­ве­на същ­ност и точ­но тя ги при­нуж­да­ва­ше да сля­зат и да про­дъл­жат сво­ето съществувание.

Тази бе­ше имен­но Кармата на Сатурн, та­зи бе­ше ми­ро­ва­та Карма, кос­ми­чес­ка­та карма... Понеже на Стария Сатурн Духовете на Личността не бя­ха по­ели всич­ко в се­бе си, те си под­гот­ви­ха ед­на Карма, ко­ято ги прину­ди да се вър­нат долу; и до­лу те за­ва­ри­ха (ка­то един вид нас­лед­с­т­во от Стария Сатурн) онова, ко­ето бя­ха съз­да­ли са­ми­те те. И как­во ста­на сега, ко­га­то Духовете на Личността се срещ­на­ха с под­гот­ве­на­та от са­ми­те тях Карма? Стана онова, ко­ето вче­ра аз се опи­тах да оха­рак­те­ри­зи­рам с на­й-­об­щи думи: топ­ли­на­та се раз­де­ли на две, ка­то от ед­на­та стра­на се по­лу­чи СВЕТЛИНАТА, а от дру­га­та - ДИМЪТ… Така из­г­леж­да­ше въз­к­ръсна­ли­ят Сатурн: от ед­на страна, от "топ­лин­ни­те яйца" въз­ник­на ед­на но­ва планета, със­та­ве­на от газ, въздух или дим (все ед­но как ще го наречем), а от дру­га стра­на въз­ник­на СВЕТЛИНАТА, и то така, ся­каш топ­лина­та се из­диг­на в по­-вис­ше състояние. Вътре в пре­об­ра­зе­ния Сатурн: дим, газ, въздух, а от дру­га страна: светлина! И ако се­га бих­те пред­п­ри­ели ед­но пъ­те­шес­т­вие в пространството, къ­де­то ня­ко­га се на­ми­ра­ше Старото Слънце, щях­те още отдалеч да въз­п­ри­ема­те онова, ко­ето се но­се­ше там ка­то светлина, поне­же на пре­ден план из­пък­ва­ше не друго, а димът. В то­зи слу­чай бих­те въз­п­ри­ели не светлината, а едно све­те­що кълбо, съ­що как­то на Сатурн бих­те въз­п­ри­ема­ли не друго, а ед­но топ­лин­но кълбо. И ако бих­те прис­тъ­пи­ли към по­вър­х­нос­т­та на то­ва све­те­що кълбо, щях­те да усе­ти­те не са­мо топлина, а и вихри, въздух, под­виж­ни га­зо­об­раз­ни формации… Така топ­лин­но­то къл­бо се пре­вър­на в свет­лин­но къл­бо - въз­никна ед­но Слънце... С пъл­но пра­во то е на­ре­че­но Слънце. На днеш­ни­те Слънца се ра­зиг­ра­ват съ­щи­те про­цеси - вът­реш­но те са със­та­ве­ни от га­зо­об­раз­ни формации, а външ­но от га­зо­об­раз­ни­те фор­ма­ции се по­раж­да свет­ли­на­та и те я раз­п­ръс­к­ват в ми­ро­во­то пространство. Следователно, в по­ре­ди­ца­та от пла­не­тар­ни въп­лъще­ния, свет­ли­на­та въз­ник­на имен­но тогава. Първоначално Духовете на Личността ста­на­ха "чо­веци" имен­но в топ­лина­та на Стария Сатурн; а в светлината, ко­ято за­поч­на да струи от Слънцето, "човеци" ста­наха оне­зи Същества от вис­ши­те Йерархии, ко­ито ние на­ри­ча­ме Архангели или Архангелои. И наистина, ако бих­те се приб­ли­жи­ли до Старото Слънце, така, как­то пра­ви то­ва ясновидецът, щях­те да въз­п­ри­еме­те не прос­то светлината, ко­ято струи от Слънцето, а в самата свет­ли­на­ на Слънцето щях­те да раз­ли­чи­те дейс­т­ви­ята на Архангелите.

Обаче те­зи Архангели тряб­ва­ше да се при­ми­рят с нещо. На Сатурн ста­ри­те Духове на Личнос­т­та на­ме­ри­ха чис­тия огън. А на Слънцето, къ­де­то Архангелите мо­жа­ха да ста­нат "човеци", те на­ме­ри­ха дима, га­зо­об­раз­ни­те формации. Какво тряб­ва­ше да нап­ра­вят те, за да ос­та­нат здра­во свър­за­ни със Слънцето и да из­диг­нат там сво­ите обиталища? Да, те из­г­ра­ди­ха сво­ята вът­реш­на същност, сво­ята душа, от светлина, оба­че към то­ва ду­шев­но тя­ло те при­ба­ви­ха га­зо­об­раз­ни­те формации. Както днес вие има­те тя­ло и душа, та­ка и Архангелите - ми­на­вай­ки през сво­ята "човешка" сте­пен на Старото Слънце - има­ха ед­на вътреш­на природа, ко­ято бе­ше в със­то­яние да из­лъч­ва светлина, и ед­на външ­на част, ед­но фи­зи­чес­ко тяло, със­та­ве­но от газ, от въздух. Както тя­ло­то на днеш­ния чо­век е със­та­ве­но от земя, вода, въз­дух и огън, та­ка и Архангелите бя­ха със­та­ве­ни от въздух, а вът­реш­на­та им при­ро­да се със­то­еше от светлина. Естествено, тук бе­ше и ог­не­ни­ят елемент, за­що­то тък­мо от не­го въз­ник­на­ха ди­мът и светлината... Така че в се­бе си Архангели­те има­ха съ­що и огъня. Следователно, ка­то цяло, те бя­ха със­та­ве­ни от светлина, дим и огън.

Чрез свет­ли­на­та, Архангелите из­г­раж­да­ха част от своя жи­вот и го на­соч­ва­ха навън - в ми­ро­во­то прос­т­ранство те раз­п­ра­ща­ха ед­на светеща, лъ­че­за­ря­ща светлина. Чрез огъ­ня те из­г­раж­да­ха дру­га част от своя жи­вот и го на­соч­ва­ха навътре; в то­зи слу­чай те ос­та­ва­ха в уюта на топлината. Чрез жи­во­та си в със­та­ве­но­то от га­зооб­раз­ни фор­ма­ции тя­ло те участваха в жи­во­та на са­ма­та Слънчева планета... И се­га те ве­че мо­же­ха да разли­ча­ват сво­ето соб­с­т­ве­но га­зо­об­раз­но тя­ло от об­ща­та ма­са на Слънцето. Сблъсквайки се с външните формации, те ус­пя­ха да про­бу­дят сво­ето себесъзнание. Обаче то­ва се­бе­съз­на­ние мо­жа да се раз­вие до все по­-вис­ши и по­-вис­ши сте­пе­ни са­мо по­ра­ди обстоятелството, че (ако мо­жем да си поз­во­лим то­зи израз) въп­рос­ни­те Архангели пред­по­чи­та­ха да ос­та­нат в то­ва га­зо­об­раз­но тяло. Защото на Старото Слънце те­зи Архангели мо­же­ха, как­то да пог­лъ­щат це­ли­те га­зо­об­раз­ни фор­ма­ции в се­бе си, та­ка и да ги из­лъч­ват на­вън в окол­но­то пространство. Тук вие има­те един дейс­т­ви­те­лен про­цес на вдиш­ва­не и издишване, един ис­тин­с­ки ди­ха­те­лен процес! Да, на Старото Слънце вие бих­те мог­ли да въз­п­ри­еме­те те­зи те­че­ния в га­зо­образ­ни­те фор­ма­ции ка­то един ди­ха­те­лен процес. Бих­те могли, например, да по­пад­не­те в та­ки­ва със­тояния, ко­га­то ца­ри пъл­но затишие; и бих­те си казали: Ето, се­га Архангелите вдиш­ват всич­ки га­зо­об­разни формации. После оба­че Архангелите от­но­во ги издишват - те ста­ват вът­реш­но под­виж­ни и в съ­що­то време, ка­то пос­ле­ди­ца от това, въз­ник­ва светлината. Така из­г­леж­да­ха две ос­нов­ни със­то­яния на Старото Слънце: Веднъж Архангелите вдиш­ва­ха це­ли­те га­зо­об­раз­ни фор­ма­ции - и то­га­ва нас­тъп­ва­ше затишие, съп­ро­вож­да­но от тъмнина… с ед­на дума, нас­тъп­ва­ше Слънчевата нощ... После те из­диш­ва­ха - и то­га­ва Слънце­то се из­пъл­ва­ше с по­то­ци от дим, ка­то в съ­що­то вре­ме за­поч­ва­ше да свети; и нас­тъп­ва­ше Слънчевият ден. Този ди­ха­те­лен ри­тъм оп­ре­де­ля­ше ос­нов­ни­те съ­би­тия на Старото Слънце: Издишване - Слънчев ден, окол­ни­ят свят е за­лян от светлина; и вдиш­ва­не - Слънчева нощ, окол­ни­ят свят по­тъ­ва в тъмнина.

Тук вие виж­да­те и глав­ни­те раз­ли­чия меж­ду Старото Слънце и на­ше­то се­гаш­но Слънце. Нашето се­гаш­но Слънце све­ти непрекъснато и тъм­ни­на­та се по­явя­ва са­мо ако Слънцето бъ­де зак­ри­то от ня­как­во неп­роз­рачно тяло. На Старото Слънце по­ло­же­ни­ето бе­ше друго... Самото то при­те­жа­ва­ше в се­бе си си­ла­та да бъ­де, ту светло, ту тъмно - да по­раж­да, или сияние, или мрак, за­що­то тък­мо в те­зи раз­лич­ни сме­ни се със­то­еше не­го­во­то вдиш­ва­не и издишване.

Картина, която съдържа скица, рисунка, илюстрация, изкуство

Описанието е генерирано автоматичноНека се­га да си пред­с­та­вим не­ща­та още по-нагледно. Да раз­г­ле­да­ме със­то­яни­ето на издишване: Свет­ли­на­та се но­си по всич­ки посоки, но за смет­ка на то­ва Слънцето се из­пъл­ва с дим. Тези димни, га­зо­об­раз­ни тече­ния имат пра­вил­на форма. Следователно, при вся­ко из­диш­ва­не оп­ре­де­ле­но ко­ли­чес­т­во от те­зи пра­вилни фор­ми се включ­ват в са­ма­та Слънчева субстанция. Онова, ко­ето по­-ра­но има­ше прос­то яй­це­вид­на форма - яй­ца­та от топлина - се­га се прев­ръ­ща във все­въз­мож­ни пра­вил­ни форми. Възникнаха твър­де стран­ни газо­об­раз­ни форми, при­те­жа­ва­щи свой вът­ре­шен живот, своя вът­реш­на структура. И ако бих мо­гъл да се изра­зя по то­зи начин "Яйцата се излюпиха." Наистина въз­ник­на нещо, ко­ето би мог­ло да бъ­де срав­не­но с един про­цес на сгъстяване, на втвърдяване. Както мал­ко­то пи­лен­це из­ли­за от ко­ко­ше­то яйце, та­ка и от топлин­ни­те яй­ца въз­ник­на­ха правилни, доб­ре очер­та­ни газообразни, дим­ни фор­ми и те­зи доб­ре очер­та­ни димни фор­ми пред­с­тав­ля­ва­ха на­й-п­лъ­тни­те тела, с ко­ито раз­по­ла­га­ха Архангелите... В тела, със­та­ве­ни от дим, от газ, от въздух, те пре­кар­ва­ха своя жи­вот на Слънцето… да, те, бих казал, бро­де­ха из Слънцето, пос­ти­гай­ки по то­зи на­чин сво­ята "човешка" степен. Следователно, се­га ние се доб­ли­жа­ва­ме до ду­хов­но­то по­ня­тие за ед­на не­под­виж­на звезда - до ду­хов­но­то по­ня­тие за ед­но кос­ми­чес­ко Слънце, ко­ето е, та­ка да се ка­же, истин­с­ко Слънце бла­го­да­ре­ние на сво­ята соб­с­т­ве­на мощ, ко­ято пре­диз­вик­ва ре­ду­ва­не­то на дни­те и нощите. Вдишвайки и издишвайки, рес­пек­тив­но по­раж­дай­ки свет­ли­на и тъмнина на рав­ни ин­тер­ва­ли, Слънцето се пре­вър­на в ед­на не­под­виж­на звезда. Всичко, ко­ето в на­ше­то кос­ми­чес­ко прос­т­ран­с­т­во по­раж­да свет­ли­на чрез сво­ята соб­с­т­ве­на мощ, раз­п­ра­ща из Космоса - на­ред със свет­ли­на­та - съ­що и **жи­во­та** на ду­хов­ни­те пратеници: Архангелите.

И така, как­во пос­тиг­на­ха Архаите, или Духовете на Личността, в хо­да на сво­ето соб­с­т­ве­но развитие? - Това, че в Космоса изоб­що мо­жа да се по­яви ед­но Слънце! В про­ти­вен слу­чай ми­ро­ва­та ево­лю­ция би стиг­нала са­мо до Сатурновата степен, при ко­ято би­ха съ­щес­т­ву­ва­ли са­мо из­пъл­не­ни­те с топ­ли­на Архаи… Но ето че се­га Архаите пре­дос­та­ви­ха на Сатурн спо­ме­на­ти­те "яй­ца от топлина", та­ка че Сатурн мо­жа да се пре­вър­не в Слънце. На Слънцето Архангелите по­лу­чи­ха въз­мож­нос­т­та да се из­диг­нат до сво­ята "човешка" степен... Те мо­жа­ха да кажат: Ние бях­ме пред­хож­да­ни от Началата, от Духовете на Личността… Като тех­ни пратеници, из­лъч­ва­щи светлина, ние въз­вес­тя­ва­ме на Космоса ня­ко­гаш­но­то би­тие на огнения, протъкан от вът­реш­на топлина, Сатурн… Ние сме пратениците, вес­ти­те­ли­те на Архаите.

Вестители оз­на­ча­ва Ангели, Архаи оз­на­ча­ва Начала; сле­до­ва­тел­но те­зи Архангели не бя­ха ни­що друго, освен пратениците, ко­ито въз­вес­ти­ха дейс­т­ви­ята на Архаите от ми­на­ли­те епохи. Ето за­що те се на­ри­чат Анге­ли на Началата, Арх-Ангели, към ко­ито по­-къс­но хо­ра­та за­поч­на­ха да се об­ръ­щат с име­то Архангели. Тъкмо те­зи пра­те­ни­ци на Архаите ста­на­ха "човеци" на Старото Слънце.

# ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ

Дюселдорф, 13 Април 1909, ве­чер

Ако още вед­нъж се вър­нем към ка­за­но­то та­зи сутрин, бих­ме мог­ли да си пред­с­та­вим мно­го по­-­яс­но ус­лови­ята на Стария Сатурн, за­що­то се­га те не са та­ка скри­ти под бу­ло­то на Майа; съ­що­то се от­на­ся и за освобождаването, рес­пек­тив­но по­роб­ва­не­то на оп­ре­де­ле­ни свръх­се­тив­ни Същества, за ко­ито вче­ра ста­на ду­ма във връз­ка с един текст от бо­жес­т­ве­на­та пе­сен „Бхагавад Гита“. Припомнете си как­во ка­зах­ме вчера: Ако все­ки път Духовете на Личността, оби­та­ва­щи Стария Сатурн, би­ха вдиш­ва­ли яй­це­-по­доб­ни­те топ­лин­ни тела, без да ос­та­вят ни­що от тях, то­га­ва це­ли­ят Сатурн, при­вър­ш­вай­ки сво­ето развитие, би се ока­зал всмукан от ду­хов­ния свят. Обаче то­ва не се случи, за­що­то Духовете на Личността ос­та­ви­ха своя от­пе­ча­тък върху Стария Сатурн мно­го по-интензивно, от­кол­ко­то трябваше, ос­та­вяй­ки там не­що от се­бе си, а имен­но въпросните, външ­но въз­п­ри­ема­еми топ­лин­ни тела.

И така, коя си­ла пул­си­ра­ше в Духовете на Личността, оби­та­ва­щи Стария Сатурн? Тази си­ла бе­ше не друга, освен същата, ко­ято днес пул­си­ра в чо­ве­ка ка­то СИ­ЛА НА МИСЛЕНЕТО. Защото, об­що взето, на Стария Сатурн Духо­ве­те на Личността не вър­ше­ха ни­що друго, ос­вен да уп­раж­ня­ват си­ла­та на сво­ите мисли. Пораждайки "яй­ца­та от топлина", те тряб­ва­ше да стиг­нат и до из­вес­т­на пред­с­та­ва[[39]](#endnote-39) за тях. Силата, по­раж­да­ща пред­с­тави, с ко­ято раз­по­ла­га­ха Духовете на Личността, бе­ше мно­го по­-мо­гъ­ща от тази, с ко­ято си слу­жи днешни­ят човек.

Какво пред­с­тав­ля­ва та­зи си­ла у днеш­ния човек? Когато днес вие, скъ­пи мои приятели, из­г­раж­да­те ед­на представа, то­га­ва в ас­т­рал­ния свят прос­то въз­ник­ва ед­на форма - пред­с­та­ва­та на­ми­ра сво­ето про­дъл­же­ние в ас­т­рал­ния свят… В се­тив­но­-фи­зи­чес­кия свят ос­тан­ки от та­зи фор­ма не съществуват. Обаче на Стария Сатурн по­ло­же­ни­ето бе­ше друго; там Духовете на Личността бя­ха въл­шеб­ни­ци с ог­ром­на мощ. Благодарение на сво­ята мис­лов­на си­ла те фор­ми­ра­ха Сатурновите топ­лин­ни яй­ца и пак бла­го­да­ре­ние на сво­ята мислов­на си­ла те ги прев­ръ­ща­ха в не­що трайно[[40]](#endnote-40). И об­що взето, тък­мо чрез силата, ко­ято уп­раж­ня­ва­ха Духовете на Личността, ста­на въз­мож­но съх­ра­ня­ва­не­то на оп­ре­де­ле­ни ос­тан­ки от Стария Сатурн, ко­ито се по­явява­ха от­но­во и отново, за да бъ­дат вклю­че­ни нак­рая в след­ва­що­то пла­не­тар­но въплъщение - Старото Слънце.

Сега ние раз­би­ра­ме как ед­но същество, ми­на­ва­що през сво­ята "човешка" степен, из­в­ли­ча от сво­ето об­к­ръже­ние оп­ре­де­ле­ни фор­ми - за­що­то топ­лин­ни­те яй­ца въз­ник­на­ха от об­ща­та ма­са на Стария Сатурн - ка­то впос­лед­с­т­вие те­зи топ­лин­ни те­ла бя­ха един вид омагьосани, за­па­зе­ни за ед­на след­ва­ща сте­пен от ево­люцията.

Следователно сега, ко­га­то съ­от­но­ше­ни­ята все още не са пре­ка­ле­но объркани, ние бих­ме мог­ли да обобщим: Ето, не­ка от­но­во да пог­лед­нем Сатурновия огън, не­ка да пог­лед­нем всич­ко онова, ко­ето бе­ше неп­рекъс­на­то оду­хот­во­ря­ва­но от Стария Сатурн, онова, ко­ето бе­ше неп­ре­къс­на­то връ­ща­но об­рат­но в ду­хов­ния свят ка­то вът­ре­шен огън, ка­то ду­ше­вен огън, ка­то уют от топлината… И ако всич­ко би се изчерпало, свърши­ло дотук, Старият Сатурн би се разтворил - прос­то би из­чез­нал в ду­хов­ни­те светове. Но онова, ко­ето се сгъсти до се­тив­но въз­п­ри­ема­на­та външ­на топлина, тряб­ва­ше да се ро­ди отново, и то на­ис­ти­на се по­яви отно­во във вто­ро­то пла­не­тар­но въплъщение: Старото Слънце.

Ние ве­че обяснихме, че оне­зи Същества от ду­хов­ни­те Йерархии, ко­ито на­ри­ча­ме Архангели, Архангелои или Духове на Огъня, пос­тиг­на­ха сво­ята "човешка" сте­пен имен­но на Старото Слънце, и че топ­лин­ни­ят еле­мент от ед­на стра­на се сгъс­ти в дим, в газ, прев­ръ­щай­ки Слънцето в ед­но га­зо­об­раз­но кълбо, но от друга стра­на про­це­си­те на из­га­ря­не об­х­ва­на­ха то­зи газ по та­къв начин, че в ми­ро­во­то прос­т­ран­с­т­во се по­яви не друго, а светлината. Именно Архангелите, или Духовете на Огъня, са тези, чий­то жи­вот про­ти­ча в из­лъчва­не­то на светлината, имен­но те поглъщат, а пос­ле раз­п­ра­щат свет­ли­на­та в ми­ро­во­то пространство. Както ве­че казах, ако то­га­ва бих­те мог­ли да пред­п­ри­еме­те ед­но пъ­те­шес­т­вие до Старото Слънце, вие бих­те ви­де­ли не­го­ви­те от­б­ля­съ­ци още отдалеч. А във вът­реш­нос­т­та на Старото Слънце вие бих­те до­ло­ви­ли различ­ни га­зо­ви потоци, на­по­до­бя­ва­щи един про­цес на вдиш­ва­не и издишване.

Нека още вед­нъж да от­п­ра­вим ду­ше­вен пог­лед към Стария Сатурн и Старото Слънце. Ние видяхме, че в те­зи две пла­не­тар­ни те­ла ца­ри жи­вот и подвижност, че там ви­на­ги не­що става. Описвайки Стария Сатурн, ние казахме, че с из­к­лю­че­ние на оп­ре­де­ле­ни останки, там неп­ре­къс­на­то въз­ник­ват и из­чез­ват въп­рос­ни­те яй­це­вид­ни формации. Ето защо, ако ня­кой би наб­лю­да­вал та­зи вът­реш­на под­виж­ност на Стария Сатурн, той би казал: Всъщност то­зи Сатурн е ед­но ог­ром­но жи­во същество. То живее; то жи­вее в са­мо­то се­бе си и от своя соб­с­т­вен жи­вот то неп­ре­къс­на­то съз­да­ва но­ви форми. А за Старото Слънце то­ва ва­жи в още по­-го­ля­ма сте­пен... То пред­с­тав­ля­ва един сбор от Слънчевите дни и нощи, от вдишва­не­то и из­диш­ва­не­то на светлината. Старото Слънце ос­та­вя впе­чат­ле­ние не за мър­т­во тяло, а за ед­но пъл­но с жи­вот не­бес­но тяло.

И всич­ко това, ко­ето жи­вее по то­зи начин и ко­ето изоб­що про­явя­ва та­зи уси­ле­на вът­реш­на под­виж­ност и деятелност, съ­щес­т­ву­ва са­мо за­що­то се ръ­ко­во­ди от оп­ре­де­ле­ни ду­хов­ни Същества. Наистина, ние казахме, че чрез сво­ята мис­лов­на си­ла Духовете на Личността из­г­раж­дат съ­от­вет­ни­те яй­це­вид­ни форми. Да, оба­че пър­во­то ус­ло­вие за то­ва - и вие ще се съг­ла­си­те с мен - е, че първо тряб­ва да съ­щес­т­ву­ва субстанцията, от ко­ято ще бъ­дат из­г­ра­де­ни яй­це­вид­ни­те форми. Духовете на Личността, Началата, или Архаите, не мо­гат да съз­да­дат субстанцията… Субстанцията ид­ва от пър­вич­на­та не­ди­фе­рен­ци­ра­на топлина, от самия огън. Духовете на Личността са онези, ко­ито са­мо да­ват очер­та­ния и фор­ми на топлината, оба­че са­мата топ­ли­на те тряб­ва да по­лу­чат отнякъде. И от­къ­де Сатурновият свят и пре­ди всич­ко Духовете на Личността по­лу­ча­ват топ­лин­на­та субстанция, топ­лин­ния или ог­нен елемент? Те я по­лу­ча­ват от ед­ни мно­го по­-вис­ши ду­хов­ни Същества, ко­ито отдавна, още да­леч пре­ди Стария Сатурн, бя­ха пос­тиг­на­ли сво­ята "чо­вешка" степен.

За да си из­г­ра­дим пред­с­та­ва за ве­ли­чи­ето на те­зи Същества, за тях­на­та го­тов­ност да пре­дос­тавят топ­ли­на­та и огъ­ня на Стария Сатурн, ние тряб­ва да под­хо­дим към са­мия чо­век с уговорката, че след вре­ме той ще жи­вее за­ед­но с ду­хов­ни­те Същества. Ние знаем, че такъв, ка­къв­то зас­та­ва днес пред на­ши­те очи, чо­ве­кът е из­г­ра­ден от че­ти­ри със­тав­ни части, за ко­ито чес­то е ста­ва­ло дума, по­не­же те са клю­чът към ця­ла­та Духовна наука, а имен­но от фи­зи­чес­ко тяло, етер­но тяло, ас­т­рал­но тя­ло и Аз. Ние зна­ем още, че раз­ви­ти­ето на чо­ве­ка про­дъл­жа­ва и че пър­во­на­чал­но Аз-ът има за­да­ча да пре­об­ра­зи ас­т­рал­но­то тя­ло и да пос­тиг­не пъл­но гос­под­с­т­во над него. След ка­то ас­т­рал­но­то тя­ло бъ­де пре­об­ра­зе­но до та­ка­ва степен, че Аз-ът ста­не не­гов пъ­лен господар, то­га­ва то се прев­ръ­ща в Дух-Себе, или Манас. Следователно, ед­но ас­т­рал­но тяло, ов­ла­дя­но от Аз-а, е ве­че Дух-Себе, или Манас. Същото се от­на­ся и за етер­но­то тяло... Тук Аз-ът рабо­ти още по-упорито, за да пре­одо­лее съп­ро­ти­ва­та на етер­ни­те сили; пре­об­ра­зе­но­то от Аз-а етер­но тя­ло се прев­ръ­ща в Дух-Живот, или Буди. И накрая, ко­га­то Аз-ът ста­не гос­по­дар над фи­зи­чес­ко­то тяло - ко­га­то той пре­одо­лее на­й-­ярос­т­на­та съпротива, та­зи на фи­зи­чес­ко­то тяло - то­га­ва то се прев­ръ­ща в Човек Дух, или Атма. И така, се­га ние има­ме един се­дем­ч­ле­нен човек[[41]](#endnote-41), кой­то е пре­вър­нал сво­ето фи­зи­чес­ко тя­ло в Атма, или Човек-Дух. Външно погледнато, фи­зи­чес­ко­то тя­ло ос­та­ва в рам­ки­те на сво­ите фи­зи­чес­ки очертания, оба­че вът­реш­но погледнато, то из­ця­ло се оп­ре­де­ля от си­ла­та и огъ­ня на Аз-а; та­ка фи­зи­чес­ко­то тя­ло е ед­нов­ре­мен­но фи­зи­чес­ко тя­ло и Атма. Етерното тя­ло е ед­нов­ре­мен­но етер­но тя­ло и Дух-Живот, или Буди; ас­т­рал­но­то тя­ло е ед­нов­ре­менно ас­т­рал­но тя­ло и Дух-Себе, или Манас, а Аз-ът е гос­по­дар над цялото. Така чо­ве­кът се из­ди­га на ед­на още по­-ви­со­ка сте­пен от сво­ето развитие, та­ка той фор­ми­ра са­мия се­бе си, та­ка той ра­бо­ти за сво­ята Deifikation (как­то се из­ра­зя­ва Дионисий Аеропагита, при­яте­лят и уче­ни­кът на апостол Павел), т.е. за сво­ето обожествяване... Обаче раз­ви­ти­ето не свър­ш­ва до та­зи степен. След ка­то чо­ве­кът е нап­ред­нал дотам, че да ста­не пълен гос­по­дар над сво­ето фи­зи­чес­ко тяло, той се из­ди­га още по­-ви­со­ко в све­та на свръх­чо­веш­ки­те Същества, ко­ито - как­то мо­жем да ви­дим - ста­ват все по-силни, все по-могъщи...

И до как­во се свеж­да това, че те ста­ват все по­-сил­ни и все по-могъщи? Нещата са по принцип такива, че пър­во­на­чал­но съществата са зависими, нуж­да­ят се от нещо, неп­ре­къс­на­то изис­к­ват ня­ка­къв вид по­мощ от света, до­ка­то по­-къс­но те из­рас­т­ват дотам, че ве­че "дават", а не "получават". И об­що взето, тък­мо то­зи е сми­съ­лът на развитието: из­дига­не от сте­пен­та на ВЗЕ­МА­НЕ­ТО до сте­пен­та на ДАВАНЕТО. Тук Вие от­к­ри­ва­те ед­на ана­ло­гия и с чо­вешко­то развитие, прос­ти­ра­що се от раж­да­не­то до смъртта: де­те­то е без­по­мощ­но и се нуж­дае от гри­жи­те на тези, ко­ито са око­ло него. Постепенно то пре­одо­ля­ва та­зи безпомощност, за да се пре­вър­не в зрял човек, кой­то на свой ред мо­же да по­ма­га на хо­ра­та око­ло се­бе си. Същото се от­на­ся и за Съществата от вис­ши­те Йерархии.

На Стария Сатурн чо­ве­кът по­лу­чи пър­ви­те за­лож­би на сво­ето фи­зи­чес­ко тяло. През то­ва вре­ме той не може­ше да сто­ри ни­що друго, ос­вен - та­ка да се ка­же - да по­лу­чи пър­ви­те за­лож­би на сво­ята чо­веш­ка степен. Така сто­яха не­ща­та и по-късно, през епо­хи­те на Старото Слънце и Старата Луна[[42]](#endnote-42). На Земята той по­лу­чи своя Аз и се­га се под­гот­вя да вклю­чи де­ятел­нос­т­та на Аз-а в пре­об­ра­зя­ва­не­то на ас­т­рал­но­то тяло, етер­но­то тя­ло и фи­зи­чес­ко­то тяло. Така той пос­те­пен­но се прев­ръ­ща в същество, ко­ето мо­же да "ДАВА" в кос­ми­чес­кия сми­съл на та­зи дума... Из­рас­т­ва от сте­пен­та "вземам" в сте­пен­та "давам". Един друг при­мер има­ме и в ли­це­то на Съществата, за ко­ито го­во­рих­ме днес: Архангелите, или Архангелои. В из­вес­тен смисъл, още на Старото Слънце, те бя­ха нап­ред­на­ли дотам, че мо­же­ха да ДА­ВАТ на ми­ро­во­то простран­с­т­во не друго, а светлината. Следователно, раз­ви­ти­ето нап­ред­ва от "вземам" към "давам".

Обаче по от­но­ше­ние на "даването" не­ща­та оти­ват твър­де далеч. Ако оп­ре­де­ле­ни Същества би­ха мог­ли да нап­ри­мер да­ват единствено сво­ите мисли, те об­що взе­то не нап­ред­ват кой знае кол­ко в сво­ето развитие, за­що­то ако ня­кой има из­ли­шък от мис­ли и идеи, спо­де­ли ги с дру­ги­те и от­ми­не по своя път, той си ос­та­ва пре­диш­ния човек… Той не е дал на дру­ги­те не­що видимо, не­що субстанциално… Обаче пос­ле ид­ва и момент, ко­га­то Съществата мо­гат да да­ват не са­мо мисли, идеи или не­що подобно, а мно­го повече - когато, примерно, мо­гат да дадат от се­бе си тък­мо това, от ко­ето се нуж­да­еха Духовете на Личността през епоха­та на Стария Сатурн - суб­с­тан­ци­ята на топлината, суб­с­тан­ци­ята на огъня… И кои Същества бя­ха на та­зи така ви­со­ка сте­пен на развитие, че мо­же­ха да из­лъ­чат от сво­ите собстве­ни те­ла суб­с­тан­ци­ята на топлината, суб­с­тан­ци­ята на огъня; и да я пре­дос­та­вят на Стария Сатурн? Това бя­ха оне­зи Същества, ко­ито ние на­ри­ча­ме Престоли.

И така, ние виждаме: Старият Сатурн се об­ра­зу­ва по та­къв начин, че ся­каш Престолите се съ­би­рат в ед­на точка на Вселената и там, бих казал, те из­вър­ш­ват в кос­ми­чес­ки ма­щаб това, ко­ето пра­ви коп­ри­не­на­та буба, ко­га­то тя из­тъ­ка­ва сво­ето соб­с­т­ве­но тя­ло от тън­ки­те коп­ри­не­ни нишки. Престолите из­в­ли­чат топ­лин­на­та суб­с­тан­ция на­вън и я при­на­сят в жер­т­ва пред ол­та­ра на Стария Сатурн. На Стария Сатурн жи­во­тът на Архаите, или Духовете на Личността, в об­щи линии, се свеж­да до то­ва ДА СВЪР­ЖАТ ЛИЧНОСТТА, АЗ-ОВОТО СЪЗНАНИЕ, С ТОПЛИНАТА. Сега та­зи топ­лин­на субстанция, раз­ля­та от вис­ши­те ду­хов­ни Същества – Престолите - се но­си из Космоса. И ние ве­че зна­ем от как­во бя­ха със­та­ве­ни топ­лин­ни­те яй­ца на Стария Сатурн… Те бя­ха из­тъ­ка­ни от Престолите, и по­-точ­но от тех­ни­те соб­с­т­ве­ни тела, при­не­се­ни в жер­т­ва пред ол­та­ра на Стария Сатурн.

Но до­ри Духовете на Личността и Престолите да бя­ха ра­бо­ти­ли съвместно, то­ва ня­ма­ше да е достатъчно, за да съ­щес­т­ву­ват вът­реш­ни­я жи­вот и под­виж­нос­т­та на Стария Сатурн... Духовете на Личността има­ха сила­та да фор­ми­рат топ­лин­на­та субстанция, оба­че те не мо­же­ха да го сто­рят сами. За да съ­щес­т­ву­ват вът­решни­ят жи­вот и вът­реш­на­та под­виж­ност на Стария Сатурн, той тряб­ва­ше да бъ­де на­се­лен и с дру­ги ду­хов­ни Същества, сто­ящи по­-нис­ко от Престолите, но по­-ви­со­ко от Духовете на Личността, или Архаите. На тях се пад­на за­да­ча­та да по­мог­нат на Архаите. И ние бих­ме мог­ли да си из­г­ра­дим пред­с­та­ва за та­зи помощ, ако си припомним, че над нас се прос­ти­ра све­тът на Ангелските Същества (или Ангелои), Архангелските Същества (или Архангелои) и Духовете на Личността (или Архаите)… Тези Същества при­над­ле­жат към Йерархията, ко­ято се на­ми­ра не­пос­ред­с­т­ве­но над нас. Но Престолите не са не­пос­ред­с­т­ве­но над Духовете на Личността… Между Духовете на Личността (Архаите) и Престолите е раз­по­ло­же­на друга ду­хов­на Йерархия, част от ко­ято са имен­но оне­зи Същества, ко­ито ние на­ри­ча­ме Власти (или Ексузиаи, спо­ред Дионисий Аеропагита). Следователно, "Власти" е нем­с­ко­то име, с ко­ето ние на­ри­ча­ме те­зи Същества. Властите сто­ят ед­на степен над Духовете на Личността. Те се от­на­сят към Духовете на Личността така, как­то Ангелите се от­на­сят към човеците. А ед­на сте­пен над Властите са оне­зи Същества, ко­ито ние на­ри­ча­ме Сили (или Динамис). На Стария Сатурн те се от­на­сят към Духовете на Личността така, как­то днес към нас се от­насят Архангелите. И ед­на сте­пен над Силите са оне­зи Същества, ко­ито ние на­ри­ча­ме Господства (или Кириотетес). На Стария Сатурн те се от­на­сят към Духовете на Личността така, как­то днес към нас се от­на­сят Архаите. Едва после ид­ват Престолите.

И така, на Стария Сатурн ние има­ме ця­ла поре­ди­ца от ду­хов­ни Същества: Духовете на Личността, ко­ито про­буж­дат Аз-овото съзнание… Има­ме и Престолите, ко­ито са че­ти­ри сте­пе­ни над Дуковете на Личността, ко­ито по­раж­дат топлината... А меж­ду тях, в по­со­ка от­до­лу нагоре, ние има­ме Властите, Силите и Господствата (или Ексузиаи, Динамис и Кириотетес). Така изглежда, ако ми поз­во­ли­те то­зи израз, "на­селението" на Стария Сатурн.

И така, как­то днес пре­ди­ обед описахме, Старият Сатурн се прев­ръ­ща в Слънце; в съ­що­то вре­ме Съществата, ко­ито изброихме, съ­що се из­ди­гат ед­на сте­пен по-високо, и се­га през сво­ята "човешка" сте­пен ми­на­ват Архангелите. Външно погледнато, топ­ли­на­та се сгъс­тя­ва и прев­ръ­ща в газ. Слънцето е ед­но тяло, със­та­вено от газ. И до­ка­то Старият Сатурн бе­ше ед­но тъмно, топ­лин­но тяло, Слънцето за­поч­на да свети, ре­ду­вайки оне­зи състояния, ко­ито бих­ме мог­ли да на­ре­чем Слънчеви дни и Слънчеви нощи. Нека да напомним, че смя­на­та и ре­ду­ва­не­то на Слънчевите дни и Слънчевите но­щи е от из­к­лю­чи­тел­но го­ля­ма важност. Разлика­та в живота, про­из­ти­чащ през Слънчевите дни от ед­на страна, и през Слънчевите но­щи от дру­га страна, е огромна. Ако не би нас­тъ­пи­ло ни­що друго, ос­вен това, ко­ето опи­сах в пос­лед­на­та лекция, то­га­ва Архангелите, ко­ито на Старото Слънце пос­тиг­на­ха сво­ята "човешка" степен, през Слънчевите дни би­ха по­ли­тали из Космоса за­ед­но със свет­лин­ни­те лъчи, а през Слънчевите но­щи би тряб­ва­ло от­но­во да се връ­щат в Слънцето. В та­къв слу­чай би тряб­ва­ло да нас­тъ­пи ед­но вдиш­ва­не и из­диш­ва­не на светлината, рес­пек­тив­но на жи­ве­ещи­те в нея ду­хов­ни Същества. Обаче не­ща­та се раз­ви­ха по друг начин.

Сега от­но­во бих же­лал да опи­ша при­ро­да­та на те­зи Архангели, или Архангелои по един съв­сем прост, поч­ти три­ви­ален начин. На тях им ха­рес­ва­ше из­вън­ред­но мно­го това, че мо­же­ха да се но­сят из Космоса… мно­го по­ве­че им ха­рес­ва­ше да се но­сят и ле­тят в ду­хов­ния Космос, от­кол­ко­то да се при­би­рат в са­ми­те се­бе си… последното им из­г­леж­да­ше ка­то ед­на по-низша, по­-­ог­ра­ни­че­на сте­пен на съществуванието. Следователно, на тях мно­го по­ве­че им ха­рес­ва­ше жи­во­тът в свет­лин­ния етер[[43]](#endnote-43). Но те ни­ко­га не би­ха мог­ли да над­х­вър­лят оп­ре­де­ле­на гра­ни­ца от то­зи жи­вот в свет­лин­ния етер, ако не им бе­ше ока­за­на из­вес­т­на помощ. Ако на Старото Слънце те­зи Същества би­ха би­ли пре­дос­та­ве­ни на са­ми­те се­бе си, те не би­ха мог­ли да сто­рят ни­що друго, ос­вен през Слънчевите но­щи от­но­во да се зав­ръ­щат на Слънцето. И все пак те не постъ­пи­ха по то­зи начин, а все по­ве­че и по­ве­че удъл­жа­ва­ха времето, ко­ето пре­кар­ва­ха в ду­хов­ния свят. Кой им се при­те­че на помощ?

Картина, която съдържа текст, диаграма, линия, скица

Описанието е генерирано автоматичноНека да си представим, че то­зи кръг е къл­бо­то на Старото Слънце (Щайнер рисува на черната дъска). Архангелите неп­ре­къс­на­то се стре­мят да се от­къс­нат от Старото Слънце и да раз­п­ръс­нат (в ду­хо­вен сми­съл) сво­ите си­ли из ми­ро­во­то прос­т­ранство. И сега, в по­мощ на Архангелите ид­ват дру­ги ду­хов­ни Същества. Както по­-ра­но Престолите оси­гури­ха на Стария Сатурн ог­не­ния елемент, та­ка и се­га Архангелите би­ват под­по­мог­на­ти от дру­ги Същества, ко­ито сто­ят по­-ви­со­ко от Престолите… Те им по­ма­гат по та­къв начин, че Архангелите мо­гат да ос­та­ват все по­-п­ро­дъл­жи­тел­но вре­ме в ду­хов­ния свят. Тези Същества, ко­ито прес­ре­щат Архангелите в ду­хов­но­то пространство, ние на­ри­ча­ме Херувими. Те са ду­хов­ни Същества от още по­-висш по­ря­дък и имат силата, та­ка да се каже, да при­емат Архангелите с от­воре­ни обятия. Така, докато Архангелите ис­кат да се раз­п­ръс­нат в ду­хов­ния Космос, сре­щу тях ид­ват Херувимите. Следователно, нав­ся­къ­де око­ло Старото Слънце ние виж­да­ме Херувими, ко­ито се приб­ли­жа­ват до Слънцето. И, ако мо­га да си пос­лу­жа с то­ва сравнение, как­то на­ша­та Земя е об­гър­на­та от сво­ята атмосфера, така и Старото Слънце бе­ше об­гър­на­то от цар­с­т­во­то на Херувимите, ко­ито бя­ха един вид бла­го­де­те­ли за Архангелите. Следователно, но­сей­ки се из ми­ро­во­то пространство, Архангелите виж­да­ха сво­ите кос­ми­чес­ки благодетели. И как из­г­леж­да­ха те­зи кос­ми­чес­ки благодетели, как по­ма­га­ха те на Архангелите? Естествено, от­го­вор на то­зи въп­рос мо­же да да­де са­мо яс­но­виж­да­що­то съзнание, ко­ето съ­умя­ва да раз­чи­та не­ви­ди­ми­те за фи­зи­ческо­то око съ­би­тия в Хрониката Акаша[[44]](#endnote-44). Тези уни­вер­сал­ни кос­ми­чес­ки бла­го­де­те­ли се пред­с­та­вя­ха под стро­го оп­ре­де­ле­ни етер­ни форми. И на­ши­те да­леч­ни предшественици, ко­ито - бла­го­да­ре­ние на тра­ди­цията, поддър­жа­на­ доб­ре - все още има­ха съз­на­ние за те­зи за­бе­ле­жи­тел­ни факти, изоб­ра­зя­ва­ха Херувимите като оне­зи стран­ни кри­ла­ти животни: кри­ла­ти­ят Лъв, кри­ла­ти­ят Орел, кри­ла­ти­ят Бик, кри­ла­ти­ят Човек. И наистина, не­ка да си пред­с­та­вим как от че­ти­ри­те стра­ни към Архангелите се приб­ли­жа­ват Херувимите; и то под фор­ма­та на оне­зи стран­ни същества, ко­ито тра­ди­ци­ята ус­пя да съх­ра­ни за след­ва­щи­те поколения. Ето за­що и шко­ли­те на пър­ви­те пос­ве­те­ни от сле­дат­лан­т­с­ка­та епо­ха обоз­на­ча­ва­ха те­зи Херувими, приб­ли­жа­ващи се към Старото Слънце, с име­на­та Телец, Лъв, Орел, Човек.

Ние до­пъл­ни­тел­но ще се за­ни­ма­ем с та­зи тема, а днес бих­ ис­ка­л да се спрем глав­но на оне­зи че­ти­ри ви­да Херувими, ко­ито пос­ре­ща­ха Архангелите в ми­ро­во­то пространство. На Старото Слънце не­ща­та из­г­леж­да­ха приб­ли­зи­тел­но така: жи­ве­ещи­те на Слънцето "човеци", а имен­но Архангелите, се от­п­ра­вя­ха на­вън в ми­ро­во­то пространство, къ­де­то бя­ха прес­ре­ща­ни от че­ти­ри­те ви­да Херувими. И, благодарение на Херувимите, Архангелите мо­же­ха да пре­кар­ват в ду­хов­ния свят (об­г­ръ­щащ Старото Слънце) мно­го по­-п­ро­дъл­жи­тел­ни пе­ри­оди от време… Защото Херувимите уп­раж­ня­ва­ха вър­ху ду­хов­ни­те Архангели ед­но из­к­лю­чи­тел­но сил­но - раз­би­ра се, в ду­хо­вен сми­съл - ожи­вот­во­ря­ва­що влияние. Но кол­ко­то по­ве­че се приб­ли­жа­ва­ха до Слънцето, тол­ко­ва по­-раз­лич­ни ста­ва­ха тех­ни­те вли­яния вър­ху окол­ния свят. Влиянията мо­гат да се про­явя­ват по твър­де раз­ли­чни начини, на­ли така. Да предположим, че в ед­на стая се на­мират два­ма души; еди­ни­ят ис­ка вът­ре да е топло, дру­ги­ят - не, оба­че е при­ну­ден да ос­та­не там и да по­на­ся топлината. Същото се от­на­ся и за Херувимите. Техните вли­яния вър­ху оне­зи Същества на Старото Слънце, ко­ито се из­ви­си­ха до свет­лин­ния еле­мент и жи­ве­еха в светлината, ве­че описахме. Обаче вър­ху този свет­ли­нен еле­мент мо­же­ше да се оказ­ва вли­яние са­мо по вре­ме на Слънчевия ден, до­ка­то свет­ли­на­та се но­се­ше из ми­ро­во­то пространство. После ид­ва­ше ред и на Слънчевите нощи и свет­ли­на­та не се но­се­ше из миро­во­то пространство, оба­че Херувимите ос­та­ва­ха на небето… И сега, ко­га­то Слънчевата пла­не­та по­тъ­ва­ше в мрак, тя се със­то­еше от съ­че­та­ни­ето на топ­ли­на­ и газ; и ес­тес­т­ве­но не светеше - са­мо топ­лин­ни и га­зо­ви по­тоци те­ча­ха в пла­не­тар­но­то тя­ло на Слънцето... А нав­ся­къ­де око­ло Слънцето бя­ха Херувимите, но се­га те уп­ражня­ва­ха сво­ите вли­яния глав­но вър­ху тъм­ни­те га­зо­ви формации. Следователно, ко­га­то Херувимите не мо­же­ха да уп­раж­ня­ват "нормално" вли­яние вър­ху Архангелите, те за­поч­ва­ха да го правят вър­ху тъм­ните дим­ни и га­зо­ви фор­ма­ции на Старото Слънце. Докато на Стария Сатурн вли­яни­ята бя­ха уп­раж­ня­ва­ни вър­ху топлината, се­га те за­поч­на­ха да бъ­дат уп­раж­ня­ва­ни вър­ху сгъс­те­на­та топ­ли­на на Старото Слънце. На те­зи вли­яния след­ва да при­пи­шем за­бе­ле­жи­тел­ния факт, че на Старото Слънце бя­ха фор­ми­ра­ни пър­вите за­лож­би на това, ко­ето днес на­ри­ча­ме жи­во­тин­с­ко царство[[45]](#endnote-45). Както на Стария Сатурн въз­ник­на­ха първи­те за­лож­би на чо­веш­ко­то фи­зи­чес­ко тяло, та­ка и на Старото Слънце от димни­те и га­зо­ви­те фор­ма­ции въз­ник­на­ха пър­ви­те за­лож­би на жи­во­тин­с­ко­то царство. Да, в топ­ли­те Слънчеви по­то­ци от дим и въздух, от­ра­зя­ва­щи Херувимите и тех­ни­те форми, въз­ник­на­ха пър­ви­те под­виж­ни наченки, пър­ви­те по­доб­ни на дим за­лож­би на фи­зи­чес­ки­те жи­во­тин­с­ки тела.

Нека още вед­нъж да си пред­с­та­вим как от ед­на стра­на ця­ло­то войн­с­т­во от Херувими, кръ­жа­щи око­ло Старо­то Слънце, пос­ре­ща Архангелите с от­во­ре­ни­ обятия, и как от дру­га стра­на през Слънчевите но­щи възник­ват пър­ви­те фи­зи­чес­ки за­лож­би на жи­во­тин­с­ко­то царство. Да, пър­ви­те фи­зи­чес­ки за­лож­би на жи­во­тинско­то цар­с­т­во из­рас­т­ват от "мъглите" и "облаците" на Старото Слънце. Ето за­що оне­зи на­ши пред­шес­т­веници, ко­ито в Мистериите бя­ха доб­ре за­поз­на­ти с то­зи тол­ко­ва ва­жен факт от ду­хов­на­та космогония, на­реко­ха Съществата, чи­ито вли­яния бя­ха на­со­че­ни от всич­ки стра­ни към Старото Слънце, с име­то жи­во­тински кръг или Зодиак. Ето от­къ­де ид­ва име­то Зодиак.

На Стария Сатурн въз­ник­на­ха пър­ви­те наченки, пър­ви­те за­лож­би на чо­веш­ко­то фи­зи­чес­ко тяло, ко­га­то субстанцията, ко­ято днес на­ри­ча­ме "физическа", чо­ве­кът по­лу­чи ка­то жер­т­вен дар от Престолите. На Старо­то Слънце въз­ник­на­ха пър­ви­те за­лож­би на жи­во­тин­с­ко­то царство, ко­га­то от сгъс­те­на­та до га­зо­об­раз­но със­то­яние топ­лин­на субстанция, от­ра­зя­ва­ща фор­ми­те на Херувимите, се по­яви­ха пър­ви­те жи­во­тин­с­ки форми. И така, пър­во­на­чал­но жи­вот­ни­те съ­щес­т­ву­ва­ха ка­то един вид Слънчеви от­раже­ния на Зодиака. Налице е дъл­бо­ка вът­реш­на връз­ка меж­ду Зодиака и по­яви­ли­те се на Слънцето животни. Съвременните жи­вотни са ед­но ка­ри­ка­тур­но про­дъл­же­ние на оне­зи пър­во­на­чал­ни жи­во­тин­с­ки видове, ко­ито въз­ник­на­ха на Слънцето. Естествено, име­на­та на жи­вот­ни­те в Зодиака не са да­де­ни случайно… не би­ва да смятаме, че през оне­зи да­леч­ни епо­хи към име­на­та се под­хож­да­ше как­то днес… Когато днеш­ни­ят ас­т­ро­ном от­к­рие но­ва звезда, след ка­то е имал щастието, бих казал, да я из­деб­не на Небето, как­во пра­ви той? – Просто от­ва­ря сво­ите реч­ни­ци и тър­си ня­как­во име от гръц­ка­та митология, ко­ето все още не е би­ло използвано, и го при­пис­ва на звездата. Иначе през древ­ни­те епохи, ко­га­то в Мистериите тър­се­ха под­хо­дя­щия из­раз за вся­ко съ­щество, за вся­ко събитие, име­на­та не се да­ва­ха по то­зи начин. В имената, ко­ито древ­ни­те да­ва­ха на нещата, те вла­га­ха действител­но­то съ­дър­жа­ние и дъл­бо­кия сми­съл на тех­ния кос­ми­чес­ки произход. Формите на на­ши­те животни, кол­ко­то и обе­зоб­ра­зе­ни да са те днес, са из­в­ле­че­ни от Космоса, от об­ра­зи­те на Зодиака, ко­ито съ­щес­т­ву­ва­ха в об­к­ръ­жен­и­ето на Старото Слънце. Някой би мо­гъл да възрази, че тук са из­б­ро­ени са­мо чети­ри име­на от Зодиака. Но те са са­мо глав­ни­те из­ра­зи на Херувимите, за­що­то всъщ­ност все­ки от те­зи Херу­ви­ми има­ше от­ля­во и от­дяс­но един вид спът­ни­ци или придружители. Представете си все­ки от те­зи че­ти­ри Херувими, прид­ру­жен от два­ма спътници и то­га­ва в об­к­ръ­же­ни­ето на Старото Слънце вие има­те два­на­де­сет раз­лич­ни Сили, ко­ито в из­вес­тен сми­съл съ­щес­т­ву­ва­ха и още през епо­ха­та на Стария Сатурн. Да, ние има­ме пред се­бе си два­на­де­сет та­ки­ва Сили, при­над­ле­жа­щи към цар­с­т­во­то на Херувимите, и всяка от тях има­ше да из­пъл­ня­ва сво­ята кос­ми­чес­ка задача… сво­ята кос­ми­чес­ка мисия…

Сега вие бих­те мог­ли да по­пи­та­те как се от­на­сят по­меж­ду си от­дел­ни­те име­на от Зодиака? Зато­ва ние ще го­во­рим през след­ва­щи­те дни. Фак­ти­чес­ки в по­ре­ди­ца­та от име­на нас­тъ­пи из­вес­т­на промяна. Обикновено ние за­поч­ва­ме да бро­им от Овена, след ко­ето ид­ват Телец, Близнаци, Рак, Лъв, а после Дева, Везни... Поради ред стро­го оп­ре­де­ле­ни при­чи­ни Орелът при­ема име­то Скорпион. Следват дру­ги­те два­ма прид­ру­жи­тели: Стрелец и Козирог… Поради основания, на ко­ито ще се спрем по-късно, Човекът при­ема име­то Водолей. И нак­рая ид­ват Рибите. Сега вие имате, та­ка да се каже, ис­тин­с­кия образ, ис­тин­с­ки­те форми, от ко­ито е въз­ник­нал Зодиака и които все още проб­ляс­ват в Телеца, Лъва и съв­сем сла­бо в Човека, чи­ето име ек­зо­те­рич­но­то раз­г­леж­да­не променя, на­ри­чай­ки го Воден чо­век или Водолей. Защо Зодиакът тряб­ва­ше да пре­тър­пи из­вес­т­ни вът­решни преобразования, това ще об­съ­дим през след­ва­щи­те дни.

Нека да обобщим: В оп­ре­де­лен мо­мент на Стария Сатурн се по­яви­ха Престолите, ко­ито из­в­ля­ко­ха от са­мите се­бе си пър­вич­на­та ог­не­на субстанция. После дой­до­ха още по­-вис­ши Същества, Херувимите: те по­еха в се­бе си светлината, ко­ято се ро­ди от ог­не­на­та субстанция, из­ди­гай­ки я на по­-вис­ша сте­пен от ми­ро­ва­та еволюция. Обаче все­ки път, ко­га­то в ми­ро­ва­та ево­лю­ция нас­тъ­пи ня­ка­къв напредък, ви­на­ги нас­тъп­ва - зара­ди рав­но­ве­си­ето - и ня­какъ­в упадък, изоставане… За смет­ка на това, че Архангелите по­лу­чи­ха въз­мож­ност да разши­рят сво­ето ду­хов­но при­със­т­вие в рам­ки­те на Слънчевите дни, през Слънчевите но­щи Херувимите трябва­ше да ра­бо­тят със сгъс­те­на­та до газ и дим ог­не­на субстанция, съз­да­вай­ки от нея по­-нис­ко сто­ящи­те живо­тин­с­ки форми.

Ето как в съ­от­ветс­т­вие с пър­вич­на­та Мъдрост, ние по­лу­чих­ме ед­на пър­во­на­чал­на пред­с­та­ва за вза­имо­действи­ята меж­ду оп­ре­де­ле­ни ду­хов­ни Същества и на­ша­та Земя, ка­то в съ­що­то вре­ме видяхме, как зад външни­те фи­зи­чес­ки про­це­си ви­на­ги сто­ят ед­ни или дру­ги Същества от вис­ши­те Йерархии. Това, ко­ето днес обоз­на­ча­ва­ме тол­ко­ва ма­те­ри­алис­тич­но ка­то Зодиак, во­ди своя про­из­ход от кос­ми­чес­кия танц на Херувимите, ко­ито - ид­вай­ки от всич­ки кра­ища на ми­ро­во­то прос­т­ран­с­т­во - на­со­чи­ха сво­ите вли­яния към Старо­то Слънце, за да раз­п­ръс­нат пос­ле сво­ята оза­ря­ва­ща си­ла из це­лия Космос.

Следователно, днес ние стиг­нах­ме до ед­но важ­но понятие, по­ня­ти­ето за Зодиака, а ут­ре ще про­дъл­жим да го­во­рим по съ­ща­та тема, ка­то пос­те­пен­но ще се из­диг­нем и до дру­ги понятия, ко­ито все по­ве­че и по­ве­че ще ни по­ма­гат да раз­би­ра­ме дъл­бо­ка­та връз­ка меж­ду не­бес­ни­те те­ла и ду­хов­ни­те Йерархии.

# ПЕТА ЛЕКЦИЯ

Дюселдорф, 14 Април 1909, ве­чер

Ве­че прос­ле­дих­ме въздействията, ко­ито вис­ши­те ду­хов­ни Същества уп­раж­ня­ва­ха в на­шия Космос, като опи­сах­ме събитията, ра­зиг­ра­ли се през епо­хи­те на Стария Сатурн и след­ва­щото пла­не­тар­но въплъщение, Старото Слънце. Сега смя­там за не­об­хо­ди­мо да нав­ле­зем в са­мо­то ду­хов­но царство, къ­де­то се на­ми­рат те­зи вис­ши ду­хов­ни съ­щес­т­ва и да раз­г­ле­да­ме тях­на­та при­ро­да от дру­га глед­на точка. В хо­да на след­ва­щи­те ня­кол­ко лекции, скъ­пи мои приятели, ще се на­ло­жи да пов­то­ря ня­кои неща, ко­ито мно­зи­на от вас ве­че са чу­ва­ли тук или там... Но, до­ри ако се аб­с­т­ра­хи­ра­ме от факта, че днес присъстват мно­го нови слушатели, неза­поз­на­ти с пред­пос­тав­ки­те за раз­би­ра­не на по­доб­на тема, аз смя­там от­но­во да пов­то­ря ня­кои положения; още повече, че с то­зи лек­ци­онен ци­къл ни пред­с­тои да се из­диг­нем още по­-висо­ко в сфе­ри­те на са­мия ду­хо­вен живот.

От ка­за­но­то до­се­га вие разбирате, че в раз­ви­ти­ето на на­ша­та ми­ро­ва сис­те­ма са участвали - и то по твърде сло­жен начин - ця­ла по­ре­ди­ца от ду­хо­в­ни Същества. И как­во представлява то­зи Стар Сатурн, об­що взето? Нека да си из­г­ра­дим ед­на още по­-точ­на пред­с­та­ва за него (естествено, Старият Сатурн ня­ма ни­що общо с днеш­на­та пла­не­та Сатурн). Вие с пра­во бих­те мог­ли да допуснете, че - ма­кар и в за­ро­ди­шен вид – Старият Сатурн е съ­дър­жал в се­бе си всичко, ко­ето днес при­над­ле­жи на на­ша­та Слънчева система: на­шето Слънце, на­ша­та Луна, на­ши­ят Меркурий, на­ша­та Венера, на­ши­ят Марс, на­ши­ят Юпитер - всич­ки те­зи не­бес­ни те­ла бя­ха вът­ре в Стария Сатурн и про­из­ля­зо­ха от него. Следователно, пред­с­та­ве­те си ед­но не­бесно тяло, ко­ето би има­ло за свой цен­тър днеш­но­то Слънце и ко­ето би се прос­ти­ра­ло тол­ко­ва далеч, че би об­х­ва­ща­ло в се­бе си до­ри днеш­на­та пла­не­та Сатурн. Да, ця­ла­та на­ша Слънчева система, как­то казах, е произ­ляз­ла от Стария Сатурн. Бихме мог­ли да срав­ним не­ща­та (ма­кар и са­мо приб­ли­зи­тел­но) с пър­вич­на­та мъг­ля­ви­на от Кант-Лапласовата теория, ко­ято спо­ред мно­го на­ши съв­ре­мен­ни­ци да­ва то­чен от­го­вор от­носно про­из­хо­да на Слънчевата система. Само че срав­не­ни­ето не е пълно, по­не­же в слу­чая по­ве­че­то хо­ра си пред­с­та­вят ка­то из­ход­на точ­ка на на­ша­та Слънчева сис­те­ма ня­как­во га­зо­во кълбо, до­ка­то ние видяхме, че тук ста­ва ду­ма за ед­но ог­ром­но топ­лин­но тяло.

Вчера ние казахме: ко­га­то Старият Сатурн ми­на­ва­ше през сво­ята метаморфоза, трансформирай­ки се в по­-късно­то Слънце, то­ва ста­на с по­мощ­та на Херувимите. Нека да си представим, че Херувимите, ко­ито дейс­т­ва­ха в об­к­ръ­же­ни­ето на Старото Слънце, съ­щес­т­ву­ва­ха от по-рано, а имен­но в об­к­ръ­же­ни­ето на Стария Сатурн. Но там те все още не бяха, та­ка да се каже, при­зо­ва­ни да за­поч­нат сво­ето дело; или, гру­бо казано, те все още не бя­ха дос­та­тъч­но издигнати, за да се за­емат с та­ка­ва вис­ша мисия, но та­ка или иначе присъстваха в об­к­ръ­же­ни­ето на Стария Сатурн… Но в об­к­ръ­же­ни­ето на Стария Сатурн присъстваха и дру­ги духов­ни Същества, ко­ито бя­ха с ед­на сте­пен над Херувимите - то­ва са Серафимите. В съ­ща­та об­ласт се нами­рат и Престолите. Нека да си пред­с­та­вим как суб­с­тан­ци­ята на Престолите, ко­ито сто­ят ед­на сте­пен по­-нис­ко от Херувимите, се ута­ява под тях, из­г­раж­дай­ки топ­лин­на­та суб­с­тан­ции на Сатурн. Следователно, ние мо­жем да си пред­с­та­вим Сатурн ка­то ед­но ог­ром­но топ­лин­но кълбо, об­г­ра­де­но от ду­хов­ни Същества с из­к­лю­чи­тел­но ви­со­ка сте­пен на развитие. В сми­съ­ла на хрис­ти­ян­с­кия езотеризъм, ние ги на­ри­ча­ме Престоли, Херувими, Серафими, а спо­ред из­точ­но­то уче­ние - то­ва са Дхианическите Същества.

И от­къ­де ид­ва то­зи кос­ми­чес­ки танц на вис­ши­те Същества? Всичко в све­та и в Космоса се развива. Ако дейс­т­ви­тел­но ис­ка­ме да уз­на­ем от­къ­де ид­ват те­зи Херувими, Серафими и Престоли, ще бъ­де добре, ако на­й-нап­ред по­мис­лим за на­ша­та соб­с­т­ве­на Слънчева сис­те­ма и се за­пи­та­ме как­во ще ста­не един ден с нея? Нека нак­рат­ко да ски­ци­ра­ме раз­ви­ти­ето на на­ша­та Слънчева система. Ние знаем, че тя е про­изляз­ла от Стария Сатурн, след ко­ето той се пре­об­ра­зи в Старото Слънце, а то на свой ред се пре­вър­на в Стара­та Луна. През периода, ко­га­то Старото Слънце се превръщаше в Луна, нас­тъ­пи ед­но осо­бе­но събитие. Стара­та Луна про­из­ле­зе от Старото Слънце и в ней­но ли­це ние има­ме ед­но не­бес­но тяло, ко­ето се на­ми­ра извън Слънцето. По то­зи начин, от­х­вър­ляй­ки от се­бе си на­й-г­ру­би­те субстанции, то мо­жа да нап­ред­не още по­ве­че в сво­ето развитие. Същото се от­на­ся и за на­ша­та Земя… Тя мо­жа да въз­ник­не ед­ва след ка­то Слънцето от­х­вър­ли от се­бе си гру­би­те субстанции, а те са, та­ка да се каже, но­си­те­ли на "грубите" Същества.

Обаче раз­ви­ти­ето продължава… Съществата, ко­ито следо­вателно жи­ве­ят на Земята, неп­ре­къс­на­то нап­ред­ват в сво­ето развитие, въп­ре­ки че са от­х­вър­лени от Слънцето. Един ден те ще тряб­ва да преми­нат и в след­ва­що­то пла­не­тар­но въп­лъ­ще­ние на на­ша­та Земя, ко­ето на­ри­ча­ме Бъдещ Юпитер... То­га­ва те ще са дос­та­тъч­но подготвени, за да се съ­еди­нят от­но­во със Слънцето. А, с нас­тъп­ва­не­то на Бъдещата Венера, в Слънцето ще бъ­дат при­ети всич­ки Същества, ко­ито оби­та­ват на­ша­та Земя, ка­то по то­зи на­чин и само­то Слънце ще се из­диг­не до още по­-вис­ша сте­пен от развитието си, имен­но за­що­то ще при­еме в се­бе си всич­ки Същества, ко­ито по­-ра­но е отхвърлило. И нак­рая ид­ва Бъдещият Вулкан - на­й-­висша­та сте­пен от на­ша­та система... Защото включ­ва се­демте ево­лю­ци­он­ни степени: Сатурн, Слънце, Луна, Земя, Юпитер, Венера и Вулкан. И как­во ще нас­тъ­пи през пос­лед­на­та ево­лю­ци­он­на степен, на­ри­ча­на Вулкан? Тогава всич­ки Същества, чи­ито за­ро­диш­ни къл­но­ве са съ­щес­т­ву­ва­ли на Стария Сатурн, ще бъ­дат оду­хот­во­ре­ни в на­й-­вис­ша степен и ще се пре­вър­нат не са­мо в Слънце, а в нещо, ко­ето бих мо­гъл да на ре­ка Свръх-Слънце… Вулкан ще е по­ве­че от Слънце и ще е пос­тиг­нал она­зи зрелост, ко­ято ще му поз­во­ли да при­не­се се­бе си в жертва - зре­лос­т­та да за­ли­чи се­бе си и да се раз­т­во­ри в Космоса.

И така то­ва е последо­вателността на ево­лю­ци­он­ни степени: Пър­во­на­чал­но Слънцето, сто­ящо в ос­но­ва­та на ед­на ми­ро­ва сис­тема, е тол­ко­ва слабо, че тряб­ва да от­де­ли от се­бе си сво­ите планети, за да мо­гат те да про­дъл­жат сво­ето соб­с­т­ве­но развитие. Но пос­ле то из­рас­т­ва и при­ема об­рат­но сво­ите пла­не­ти в се­бе си; то се прев­ръ­ща във Вулкан. И накрая, след прик­люч­ва­не на Вулкановата епоха, не­бес­но­то тя­ло Вулкан ще стане "празно" или "кухо", и от не­го ще про­из­ле­зе не­що по­доб­но на Престолите, Херувимите и Серафимите. Следователно, нак­рая Слънцето се раз­т­ва­ря в Космоса и при­на­ся се­бе си в жертва. Та­ка то да­ва на­ча­лото на друга, но­ва ми­ро­ва епоха, под­гот­вяй­ки кос­ми­чес­кия танц на дру­ги ду­хов­ни Същества, по­доб­ни на Престолите, Херувимите и Серафимите.

Защо оба­че Престолите успяха да из­в­ле­кат от при­съ­ща­та си суб­с­тан­ция всич­ко онова, от ко­ето се нуж­даеше Старият Сатурн? Защото в ед­на пре­диш­на ми­ро­ва сис­те­ма Престолите бя­ха ве­че под­гот­ве­ни чрез пробни се­дем състояния, през ко­ито сега ми­на­ва на­ша­та Слънчева система… Преди ед­на ми­ро­ва сис­те­ма от Престоли, Херувими и Серафими да се по­яви в Космоса, тя тряб­ва вече да е ми­на­ла през ета­пи­те на Слънчевата система; а то­ва означава: ко­га­то ед­но Слънце е нап­ред­на­ло дотам, че от­но­во се съ­еди­ня­ва със сво­ите пла­нети, то­га­ва то се прев­ръ­ща в един вид обкръжение… Не­що повече - то­га­ва са­мо­то то ста­ва Зодиак! Онези ве­личес­т­ве­ни ду­хов­ни Същества, ко­ито гле­дат към нас от Зодиака, са са­мо ос­тан­ки­те от ед­на древ­на Слънчева система, ко­ито са ус­пе­ли да дос­тиг­нат до на­шия ми­ров цикъл. Всичко онова, ко­ето по­-ра­но е ево­лю­ира­ло в рам­ки­те на ед­на Слънчева система, се­га мо­же от­но­во да про­яви сво­ите си­ли в Космоса, по­раж­дай­ки от тях друга, но­ва Слънчева система. Ето за­що те­зи Серафими, Херувими и Престоли са за нас на­й-­вис­ша­та Йерархия сред Божествените Същества - за­що­то те ве­че са пре­ми­на­ли през сво­ята ево­лю­ция в рамки­те на съ­от­ветс­т­ва­ща­та им Слънчева сис­те­ма и са уз­ре­ли за кос­ми­чес­ка­та саможертва. Така те­зи Същества дейс­т­ви­тел­но се из­ди­гат до не­пос­ред­с­т­ве­на бли­зост с на­й-­вис­ша­та Божествена Сила, за ко­ято ние изоб­що мо­жем да говорим - Божествената Троица. Следователно, от­въд Серафимите ние от­к­ри­ва­ме на­й-­вис­ши­те Божествени Същества, за ко­ито имат из­вестна пред­с­та­ва поч­ти всич­ки народи, ка­то в един слу­чай то­ва са Брахма, Шива и Вишну, а в друг слу­чай - Отец, Син и Свети Дух. Именно от на­й-­вис­ша­та Божествена Троица ид­ват пла­но­ве­те за вся­ка ед­на но­ва ми­ро­ва система.

Ако пог­лед­нем на­зад към Стария Сатурн, ние си казваме: Преди да е съ­щес­т­ву­ва­ло как­во­то и да е на то­зи Стар Сатурн, не­го­ви­ят план е бил, та­ка да се каже, в ръ­це­те на Божествената Троица. Обаче за да осъ­ществи своя план, Троицата се нуж­дае от из­пъл­ни­те­ли и то­ва са Съществата от вис­ши­те Йерархии. А те, от своя страна, тряб­ва да са дос­та­тъч­но уз­ре­ли за та­зи цел. Първите Същества, ко­ито са в не­пос­ред­с­т­ве­на бли­зост до Троицата и са в състояние (как­то доб­ре се каз­ва в за­пад­но­ев­ро­пейс­кия езотеризъм) „да се радват, че мо­гат директно да виж­дат Бога", то­ва са Серафимите, Херувимите и Престолите. От Божествената Троица (от ко­ято про­из­ли­зат) те по­лу­ча­ват пла­но­ве­те за из­г­раж­да­не­то на ед­на но­ва ми­ро­ва система. Естествено, вие разбирате, скъ­пи мои приятели, че се на­ла­га да го­во­ря образно - и то повече откол­ко­то обикновено - за­що­то тук с чо­веш­ки ду­ми тряб­ва да бъ­де опи­са­на ед­на тол­ко­ва ве­ли­чес­т­ве­на дей­ност, за ко­ято фак­ти­чес­ки не съществуват ду­ми... Човешките ду­ми изоб­що не са пред­ви­де­ни да описват как, при­мер­но, в на­ча­ло­то на на­ша­та Слънчева сис­те­ма Серафимите по­лу­ча­ват от Божествената Троица оне­зи планове, ко­ито съ­дър­жат ця­ло­то бъ­де­що раз­ви­тие на на­ша­та Слънчева сис­те­ма през епо­хи­те на Сатурн, Слънце, Луна, Земя, Юпитер, Венера и Вулкан. За онези, ко­ито имат ве­рен пог­лед в древ­ния ев­ро­пейс­ки езотеризъм, име­то Серафими ви­на­ги е загатвало, че те­зи Същества (Серафимите) са на­то­ва­ре­ни с ми­си­ята да по­лу­чат от Божествената Троица на­й-­вис­ши­те идеи, съ­щин­с­ки­те це­ли на ед­на ми­ро­ва система. Херувимите, ко­ито са ед­на сте­пен по­-нис­ко от Серафимите, имат дру­га мисия: пре­из­пъл­не­ни с мъдрост, те тряб­ва да раз­ра­бо­тят в под­роб­нос­ти вис­ши­те идеи и це­ли на Боговете. Следователно, Херувимите са Духо­ве на вис­ша­та Мъдрост, ко­ито при­веж­дат в из­пъл­не­ние плана, по­лу­чен от Серафимите. И нак­рая Престолите, тре­та­та (в низ­хо­дя­щ ред) сте­пен в Йерархията, има задачата, об­раз­но казано, да зап­рет­не ръ­ка­ви и фак­ти­чески да осъ­щес­т­ви вис­ши­те це­ли на Боговете.

И така, ние виждаме (сти­га да сто­рим то­ва с ду­ша­та си) как чрез ог­не­на­та суб­с­тан­ция на Престолите бе­ше осъ­щес­т­ве­на пър­ва­та част от го­ле­мия бо­жес­т­вен план. За нас Престолите са оне­зи Същества, ко­ито имат си­ла­та да пре­вър­нат под­роб­ния за­ми­съл на Херувимите в не­що реално. И то­ва става, ко­га­то Престолите раз­ли­ват в пространството сво­ята соб­с­т­ве­на субстанция - суб­с­тан­ци­ята на пър­вич­ния ми­ров огън - която бе предназначена да пос­лу­жи (та­ка да се каже) ка­то аре­на за ед­на нова ми­ро­ва система.

А ако ис­ка­ме да из­ра­зим не­ща­та още по-картинно, бих­ме мог­ли да кажем: Ето, се­га ед­на ста­ра Слънчева сис­те­ма за­ми­ра и изчезва… Но в рам­ки­те на та­зи ста­ра Слънчева сис­те­ма войн­с­т­во­то на Серафими, Херувими и Престоли постиг­на сво­ята вис­ша зрелост. И спо­ред ука­за­ни­ята на Божествената Троица, се­га те­зи Същества тър­сят едно праз­но мяс­то в Космоса и, на­ми­рай­ки го, казват: Тук ние ще за­поч­нем на­ша­та работа! Най-напред Серафи­ми­те по­лу­ча­ват це­ли­те на ми­ро­ва­та система, пос­ле Херувимите ги разработват, и нак­рая Престолите вли­ват в праз­но­то прос­т­ран­с­т­во пър­вич­ния огън… Ние сме из­п­ра­ве­ни пред са­мия на­ча­лен миг на на­ша­та ми­ро­ва система! Обаче има и дру­ги Същества, ко­ито в из­вес­тен сми­съл ве­че са взе­ли учас­тие в жи­во­та на пре­диш­на­та Слънче­ва система (про­дъл­же­ние на ко­ято е на­ша­та се­гаш­на Слънчева система). Тези Същества не са тол­ко­ва напреднали, кол­ко­то са Серафимите, Херувимите и Престолите - те са изос­та­на­ли на по­-нис­ка сте­пен в своето Картина, която съдържа кръг, скица, рисунка, мотив

Описанието е генерирано автоматичноразвитие и те­пър­ва им пред­с­тои да се из­диг­нат в ево­лю­ци­ята дотам, че да ста­нат съзидателни, творчески, го­то­ви за саможертва. Тези Същества вли­зат в със­та­ва на Втората Йерархия, ко­ято съ­що има три степени... Първата Йерархия ние раз­г­ле­дах­ме току-що, а за съ­щес­т­ва­та от Втората Йерархия ние сме го­во­ри­ли и друг път: това са Кириотетес (Господствата или Духовете на Мъдростта), Силите (Динамис или Духове на Движението) и Властите (Ексузиаи или Духове на Формата). Но къ­де бя­ха Съществата от та­зи вто­ра Йерархия през епо­ха­та на Стария Сатурн, след ка­то казахме, че по съ­що­то вре­ме пър­ва­та Йерархия се на­ми­ра­ше в об­к­ръ­же­ни­ето на Стария Сатурн? Къде след­ва да търсим Господствата, Силите и Властите? Ние ще ги от­к­ри­ем във вът­реш­нос­т­та на Стария Сатурн. Ако Престо­ли­те се на­ми­ра­ха на са­ма­та граница, от­де­ля­ща Стария Сатурн от окол­ния свят, то Господствата, Силите и Властите ние тряб­ва да тър­сим във вът­реш­нос­т­та на Стария Сатурн… Съществата от Вто­ра­та Йерархия дейс­т­­ва­ха в са­ма­та суб­с­тан­ция на Стария Сатурн.

Нека се­га да обър­нем пог­лед към из­вън­ред­но-фан­тас­тич­ната те­ория за въз­ник­ва­не­то на Вселената, разра­бо­те­на от Кант и Лаплас.[[46]](#endnote-46) Според нея за из­ход­на точ­ка на на­ша­та Слънчева сис­те­ма слу­жи та­ка на­ре­чена­та "пър­вич­на мъглявина". В оп­ре­де­лен мо­мент то­ва ог­ром­но га­зо­во къл­бо за­поч­ва да се вър­ти и Кант-Лапласовата те­ория смя­та за мно­го убе­ди­тел­но сво­ето обяснение, че, вър­тей­ки се, мъг­ля­ви­на­та за­поч­ва да от­де­ля от се­бе си раз­лич­ни­те планети. Първоначално се об­ра­зу­ва един пръстен, кой­то за­поч­ва да се свива; в сре­да­та ос­та­ва Слънцето, а пла­не­ти­те за­поч­ват да кръ­жат око­ло него. Кант-Лапласовата те­ория си предста­вя не­ща­та чис­то механически. Всич­ки ние пом­ним он­зи прост учи­ли­щен експеримент, който онаг­ле­дя­ва не­ща­та по въз­мож­но „на­й-­до­бър начин“… Той из­ця­ло доказва - раз­би­ра се, в ума­лен мащаб - как е въз­ник­на­ла Слънчевата система: Взема се съд с вода, пос­та­вя се кап­ка олио, ко­ято с по­мощ­та на ед­на иг­ла се при­веж­да във вър­те­ли­во дви­же­ние и след мал­ко от ос­нов­на­та кап­ка за­поч­ват да се от­де­лят мал­ки капчици. Тогава учи­те­лят каз­ва на учениците: Ето, се­га ние виж­да­ме един ми­ни­атю­рен мо­дел на Слънчева­та система! Наивността на по­доб­но раз­миш­ле­ние е удивителна. Защото този, кой­то се опит­ва да обясни Кант-Лапласовата система, заб­ра­вя не­що съ­щес­т­ве­но (ко­ето, впро­чем, е доб­ре да бъ­де заб­ра­ве­но по­ня­кога, но не и в то­зи слу­чай) - той заб­ра­вя са­мия се­бе си, т.е. забравя, че би тряб­ва­ло да се на­ми­ра вът­ре в бъ­де­ща­та Слънчева система, и че не той, а ня­кой друг я задвижва! Ето кол­ко не­ве­ро­ят­на е на­ивнос­т­та на съв­ре­мен­на­та ма­те­ри­алис­ти­чес­ка митология… Да, тя е мно­го по­-го­ля­ма от на­ив­нос­т­та на вся­ка дру­га митология… Това ще бъде пот­вър­дено от бъ­де­щи­те поколения. Следователно, има ня­кой друг, кой­то за­мис­ля и про­веж­да це­лия експеримент. Накратко: ако чо­век все още мо­же да разсъждава, ако все още не е изоставен от доб­ри­те Духове на логиката, той е длъ­жен да предположи, че ро­та­ци­ята на не­бес­но­то тя­ло се предиз­вик­ва от на­ме­са­та на оп­ре­де­ле­ни ду­хов­ни сили, на­ми­ра­щи се из­вън Слънчевата система. И така, до­ри да се аб­с­т­ра­хи­ра­ме от грешката, че тук вмес­то за пър­ви­чен огън се го­во­ри за га­зо­во кълбо, не­до­пус­ти­мо е да смятаме, че то­ва ог­ром­но га­зо­во къл­бо би мог­ло да се зад­ви­жи от са­мо се­бе си.

Възниква и друг въпрос: Къде се на­ми­рат ду­хов­ните сили, ко­ито при­веж­дат топ­лин­но­то къл­бо в движение? Те ра­бо­тят как­то в обкръ­же­ни­ето на Стария Сатурн, та­ка и в не­го­ва­та вътрешност. В об­к­ръ­же­ни­ето ра­бо­тят оне­зи Същества, ко­ито са пос­тиг­на­ли необ­хо­ди­мо­то съ­вър­шен­с­т­во в пре­диш­ни ми­ро­ви системи; а във вът­реш­нос­т­та ра­ботят Съществата с по­-нис­ка сте­пен на съвършенство: те са за­ети с ди­фе­рен­ци­ра­не­то на пла­не­тар­на­та ма­са и из­г­раж­дат топ­лин­ни­те форми, за ко­ито ве­че ста­на дума.

И как­ва е по­-точ­но за­да­ча­та на на­й-­нап­ред­на­ли­те Същества от Вто­ра­та Йерархия? Първоначално Господствата, или Кириотетес, при­емат това, ко­ето Престолите, та­ка да се каже, са сва­ли­ли от Универсума и го подреж­дат по та­къв начин, че да се пос­тиг­не хар­мо­ния меж­ду не­бес­но­то тя­ло на Стария Сатурн и външ­ния свят. Във вът­реш­нос­т­та на Сатурн всич­ко тряб­ва да бъ­де та­ка ориентирано, че да има пъл­но съ­от­ветс­т­вие меж­ду "вътре" и "вън". Следователно това, ко­ето Серафими, Херувими и Престоли по­емат от Божията ръка, тряб­ва да бъ­де та­ка подредено, че на Стария Сатурн Божиите за­по­ве­ди да се из­пъл­нят от на­ча­ло докрай. Или с дру­ги думи, чрез пос­ред­ни­чес­т­во­то на на­й-­вис­ши­те Йерархии, Господствата (или Кириотетес), из­в­ли­чат от об­к­ръ­же­ни­ето на Сатурн оне­зи субстанции, ко­ито те ще ви­до­из­ме­нят и вклю­чат в струк­ту­ра­та на Сатурновото кълбо.

Силите (или Динамис) про­дъл­жа­ват за­поч­на­то­то от Господствата. А Властите (или Ексузиаи) имат дру­га задача (ко­ято след вре­ме ще об­съ­дим в подробности) - до­кол­ко­то е необходимо, те тряб­ва да съх­ра­нят всичко, ко­ето бе­ше из­г­ра­де­но до то­зи мо­мент спо­ред на­ме­ре­ни­ята на Божествената Троица. Те са "па­зи­те­лите"... Така в ли­це­то на Господствата ние има­ме "разпоредителите" на Стария Сатурн, в ли­це­то на Силите ние има­ме "изпълнителите" и в ли­це­то на Властите, как­то казах, ние има­ме "пазителите".

Нека днес да не се за­ни­ма­ва­ме с дейнос­т­та на след­ва­ща­та Йерархия - Духовете на Личността, Духовете на Огъня и Ангелите - а с по­мощ­та на но­воп­ри­до­би­ти­те поз­на­ния да раз­г­ле­да­ме още вед­нъж пре­хо­да от Стария Сатурн към Старото Слънце. Основните про­це­си опи­сах още вчера. Същественото в то­зи пре­ход е, че пър­вич­ни­ят огън пре­ми­на­ва в га­зо­об­раз­но състояние, във въздух, та­ка че всъщ­ност Старото Слънце се със­тои от това, ко­ето е ос­та­на­ло от пър­вич­ния огън, а към то­зи пър­ви­чен огън се при­ба­ви това, ко­ето се сгъс­ти до газ или дим. Следователно, тук са на­ли­це две субстанции: пър­вич­ни­ят огън и част от пър­вич­ния огън, ко­ято се сгъс­ти до газ, въз­дух или дим. Това е на­й-­съ­щес­т­ве­но­то за Старото Слънце и не се от­на­ся за на­ше­то Слънце... нашето Слънце е ми­на­ло през меж­дин­ни със­то­яния и е по­ело друг път на развитие, макар и днес мно­зи­на да вярват, че вът­реш­нос­т­та му е из­пъл­не­на с ня­как­ви хи­ми­чески газове[[47]](#endnote-47).

Ако по­не от­час­ти се вслу­ша­те във все­въз­мож­ни­те те­ории на на­ша­та ма­те­ри­алис­ти­чес­ка наука, Вие ще се на­тък­не­те на дос­та куриози. Има ед­на по­пу­ляр­на книж­ка и все­ки мо­же да си я ку­пи по­ра­ди ней­на­та ниска цена[[48]](#endnote-48). За днеш­но­то Слънце тя твърди, че не­го­ва­та цен­т­рал­на част е със­та­ве­на, не от твър­да материя, а от газове. Само че те­зи га­зо­ве - естествено, не е за вярване, но та­ка твър­ди ав­то­рът - би­ли тол­ко­ва плътни, кол­ко­то са нап­ри­мер ме­дът и катранът... Да, има хора, ко­ито лес­но допускат, че сгъс­те­ни­те га­зо­ве се прев­ръ­щат в не­що ка­то мед и аз бих се радвал, ако те мо­же­ха да жи­ве­ят в ед­на страна, къ­де­то въз­ду­хът е на­ис­ти­на плъ­тен и сла­дък ка­то мед, ма­кар че не мо­га и не ис­кам да си пред­с­та­вя как те­зи хо­ра се дви­жат в ед­но пространство, гъс­то ка­то катран. Да, по­доб­ни ку­ри­ози има в изобилие.

Следователно, ние го­во­рим не за на­ше­то днеш­но Слънце, а за оно­ва Старо Слънце, ко­ето дейс­т­ви­тел­но е би­ло със­та­ве­но от пър­вич­ния огън плюс ог­не­на­та мъг­ла или ог­не­ния въздух. Отворете "Фауст" и там Вие ще срещ­не­те съ­щия то­зи израз, по­не­же той бе­ше доб­ре поз­нат на Гьоте. Впрочем вие ще го отк­ри­ете и на мно­го мес­та в те­ософ­с­ка­та литература. И така, ние тряб­ва да си пред­с­та­вя­ме Старото Слънце ка­то нещо, със­та­ве­но от те­зи две субстанции. Обаче то­ва сгъс­тя­ва­не не ста­ва от са­мо се­бе си, а с по­мощ­та на Йерархиите.

Кои ду­хов­ни Същества взе­ха учас­тие в сгъс­тя­ва­не­то на Сатурновата субстанция, т.е. в пре­хо­да от Стария Сатурн към Старото Слънце? Това са оне­зи Същества, ко­ито ние на­ри­ча­ме Господства. Първоначално те уп­раж­ня­ва­ха сво­ите въз­дейс­т­вия по­-с­ко­ро външ­но и ус­пя­ха да "свият" ог­ром­на­та Сатурнова маса, та­ка че пла­не­тар­но­то тя­ло на Сатурн зна­чи­тел­но на­ма­ли своя обем. И на­тис­кът на Господствата про­дъл­жи до­то­гава, до­ка­то Старото Слънце прие раз­ме­ри­те на ед­но не­бес­но тяло, ко­ето бих­те мог­ли да си представите, ако в цен­тъ­ра му се на­ми­ра Слънцето, а пе­ри­фе­ри­ята му се пок­ри­ва с днеш­на­та ор­би­та на Юпитер. Следователно, го­ле­ми­на­та на Стария Сатурн бе­ше още по-внушителна - в сре­да­та би се на­ми­ра­ло днеш­но­то Слънце, а пе­ри­фе­ри­ята би се пок­ри­ва­ла с ор­би­та­та на днеш­ния Сатурн. А Слънцето, за ко­ето говорим, се прости­ра­ше до ор­би­та­та на днеш­ния Юпитер - той мар­ки­ра външ­на­та гра­ни­ца на Старото Слънце… Добре е, ако пе­ри­оди­чес­ки си пред­с­та­вя­те днешните пла­не­тар­ни­ ор­би­ти ка­то външ­ни гра­ни­ци на ста­ри­те не­бес­ни тела…

Както виждате, ние тръг­нах­ме от дейнос­т­та на Йерархиите и пос­те­пен­но се приб­ли­жа­ва­ме до те­ори­ята за въз­ник­ва­не­то на днеш­ни­те планети. Сега про­дъл­жа­ва­ме нататък. Ние знаем, че следващата, тре­та сте­пен от пла­не­тар­на­та ево­лю­ция на на­ша­та Земя е Старата Луна и че тук про­це­сът на сгъс­тя­ва­не нап­ред­ва още повече. Онези от Вас, ко­ито са про­уч­вали дан­ни­те от Хрониката Акаша, знаят, че Старата Луна въз­ник­ва след сгъс­тя­ва­не на Слънчевата субстанция, пре­ми­на­ва­що от със­то­яни­ето "въздух" в със­то­яни­ето "вода". Старата Луна не е твър­да планета - тя е със­та­ве­на от огън, въз­дух и вода… Старата Луна прос­то включ­ва вод­ния еле­мент в своя състав. Кой пре­диз­ви­ка това? Не друг, а вто­ра­та ка­те­го­рия на та­зи Йерархия, а именно Силите. Следователно, Силите, (или Динамис) "свиха" Старото Слънце до пре­де­ла на днеш­на­та Марсо­ва орбита… Марс днес оп­ре­де­ля външ­на­та гра­ни­ца на Старата Луна… Обемът на Старата Луна зас­та­ва наг­лед­но пред вас, ако си пред­с­та­ви­те ед­но кълбо, в чий­то цен­тър е Слънцето, а чи­ято пе­ри­фе­рия съв­па­да с орби­та­та на днеш­ния Марс.

Сега ние сти­га­ме до он­зи момент, ко­га­то тряб­ва да си спомним, че ко­га­то Старата Луна се ро­ди от Сатурн и Слънцето, тогава нас­тъ­пи не­що съв­сем ново... Сега ед­на част от плът­на­та суб­с­тан­ция бе­ше отхвърлена, та­ка че въз­ник­на­ха две не­бес­ни тела: Едното от тях прие в се­бе си по­-фи­ни­те суб­с­тан­ции и Същества, превръ­щай­ки се в Слънце, а вто­ро­то се пре­вър­на в по­-п­лът­на­та Луна. Следователно, Старата Луна, или тре­тото пла­не­тар­но въп­лъ­ще­ние на на­ша­та Земя, съ­щес­т­ву­ва ка­то цялостна, ед­но­род­на пла­не­та са­мо за един оп­ре­де­лен пе­ри­од от време; пос­ле тя от­де­ли от се­бе си ед­на дру­га планета, ко­ято съ­щес­т­ву­ва ре­дом с нея. Докато Луната беше ед­но­род­но тяло, тя се прос­ти­раше до ор­би­та­та на днеш­ния Марс… По-късно оба­че Слънцето се от­де­ли от нея (свивайки се) и око­ло не­го за­поч­ва да кръ­жи ед­но тяло, чи­ято външ­на гра­ни­ца съв­па­да с ор­би­та­та на днеш­ния Марс.

Но как изоб­що се стиг­на до то­ва разделяне, до то­ва раз­цеп­ва­не на ед­но пла­не­тар­но тяло, в ре­зул­тат на което се по­лу­чи­ха две тела? Това ста­на въз­мож­но по­ра­ди на­ме­са­та на Силите (Динамис). Тези от вас, с ко­ито и друг път сме ра­зис­к­ва­ли по­доб­ни теми, доб­ре знаят, че в Макрокосмоса про­ти­чат та­ки­ва процеси, ко­ито са твър­де сход­ни с про­це­си­те на обик­но­ве­ния чо­веш­ки живот - едни съ­щес­т­ва нап­ред­ват в сво­ята ево­люция, дру­ги изостават... Всеки от вас е сре­щал баща, кой­то се оплаква, че не­го­ви­ят син пов­та­ря класа, до­като дру­ги­те деца ми­на­ват ус­пеш­но в по­-гор­ния клас. Следователно, ние сме из­п­ра­ве­ни пред раз­личия и нееднаквост в тем­пото на еволюцията… И то­ва се от­на­ся за це­лия Макрокосмос. Поради ред причини, с ко­ито ще се за­ни­ма­ем по-късно, на­ме­са­та на Силите (или Динамис) до­веж­да до това, ко­ето езо­те­риз­мът и ста­ри­те Мистерии ви­на­ги са на­ри­ча­ли Битката на Небето. Учението за Битката на Небето е важ­на със­тав­на част във всич­ки Мистерии… На­ред с всич­ко друго, то съ­дър­жа в се­бе си и пър­вич­на­та тай­на на въз­ник­ва­не­то на Злото[[49]](#endnote-49). В оп­реде­лен мо­мент от Лунното раз­ви­тие Силите (или Динамис) се ока­за­ха в твър­де раз­лич­на сте­пен на зрелост - едни от тях се стре­мя­ха към въз­мож­но на­й-­голе­ми ду­хов­ни висоти, дру­ги се раз­ви­ва­ха с нор­мал­но темпо, а тре­ти изоставаха. Следователно, на Старата Луна има­ше та­ки­ва Сили, ко­ито бя­ха зна­чи­тел­но по­-нап­ред в сравнение с род­с­т­ве­ни­те им ду­хов­ни Същества. В ре­зул­тат на то­ва се обо­со­би­ха две ка­те­го­рии Сили (Динамис). Напредналите Същества се "заселиха" на Слънцето, а изос­та­на­ли­те Същества об­ра­зу­ва­ха кръ­жа­ща­та около не­го Луна. Ето откъде, гру­бо казано, за­поч­на Битката на Небето - с раз­де­ля­не­то на две: Старата Луна, ко­ято по­пад­на под влас­т­та на изос­та­на­ли­те Сили и Старото Слънце, ко­ето по­пад­на под влас­т­та на нап­ред­на­ли­те Сили.

Един да­ле­чен от­з­вук от та­зи Битка на Небето от­к­ри­ва­ме още в пър­ви­те из­ре­че­ния на бо­жес­т­ве­на­та песен „Бхагавад Гита“, ко­ито за­гат­ват за на­ча­ло­то на то­ва гран­ди­оз­но кос­ми­чес­ко противопоставяне. О, то­ва всъщ­ност пред­с­тав­ля­ва­ше ог­ром­но бой­но поле! Защото от на­ме­са­та на Господствата (Кириотетес), има­ща за цел из­г­раж­да­не­то на Старото Слънце, до об­ра­зу­ва­не­то на Старата Луна, ко­ято се пре­вър­на в аре­на за дейс­т­вие на Силите (Динамис), на­ис­ти­на се раз­ра­зи ед­на гран­ди­оз­на кос­ми­чес­ка битка. Господствата (Кириотетес) "свиха" на­ша­та Слънчева сис­те­ма до пла­не­тар­на­та ор­би­та на днеш­ния Юпитер, а Силите (Динамис) я ог­ра­ни­чи­ха до пла­не­тар­на­та ор­би­та на днеш­ния Марс. И бой­но­то по­ле на то­ва кос­ми­чес­ко про­ти­во­пос­та­вя­не се ока­за имен­но прос­т­ран­с­т­во­то меж­ду две­те пла­не­тар­ни сфери. Огледайте се за пос­ле­ди­ци­те от та­зи Битка на Небето. Опустошенията от та­зи Битка на Небето бя­ха от­к­ри­ти - и то с фи­зи­чес­ки очи - ед­ва през 19 век. В прос­т­ран­с­т­во­то меж­ду Юпитер и Марс нах­лу ог­ром­но ко­ли­чес­т­во малки астероиди. Те не са друго, ос­вен от­лом­ки­те от Битката на Небето, ко­ято се раз­ра­зи в един пе­риод от време, през ко­ето на­ша­та Слънчева сис­те­ма бе­ше "свита" до ор­би­та­та на Юпитер, а по­-къс­но и до орби­та­та на Марс. И ко­га­то днеш­ни­те ас­т­ро­но­ми на­соч­ват сво­ите те­лес­ко­пи към не­бес­ни­те прос­то­ри и откри­ват там ле­тя­щи­те астероиди, те тряб­ва да знаят: пред очи­те им са имен­но от­лом­ки­те от кос­ми­чес­ка­та бит­ка меж­ду нап­ред­на­ли­те Динамис и изос­та­на­ли­те Динамис, в ре­зул­тат на ко­ято Луната се от­де­ли от своето Слънце.

И така ние разбираме: Ко­га­то раз­г­леж­да­ме външ­ни­те събития, те се оказ­ват са­мо вън­шен из­раз на това, ко­ето вър­шат бо­жес­т­ве­но­-ду­хов­ни­те Същества.

# ШЕСТА ЛЕКЦИЯ

Дюселдорф, 15 Април 1909, ве­чер

Вчера ние видяхме, че кос­ми­чес­ки­те съ­би­тия ид­ват ка­то пос­ле­ди­ца от дейс­т­ви­ята на оп­ре­де­ле­ни бо­жес­т­вено­-ду­хов­ни Същества. Това с пъл­на си­ла се от­на­ся и за оно­ва събитие, ко­ето раз­г­ле­дах­ме в края на вче­рашна­та лекция: Битката на Небето... Фак­ти­чес­ки тя се раз­ра­зи в бой­но­то поле, на­ми­ра­що се меж­ду Юпитер и Марс и ос­та­ви без­б­рой трупове, ко­ито фи­зи­чес­ка­та на­ука днес неп­ре­къс­на­то от­к­ри­ва в ли­це­то на та­ка на ре­че­ни­те астероиди. За нас то­зи из­вод е из­к­лю­чи­тел­но важен… Ние от­но­во ще се вър­нем към не­го и ще установим: то­ва не­бес­но съ­би­тие се от­ра­зи и вър­ху пла­не­тар­на­та ево­лю­ция на са­ма­та Земя - не­що, ко­ето на­ми­ра из­раз още в пър­ви­те стро­фи на Бхагавад Гита.

Днес ние ще про­дъл­жим, ма­кар и на­й-­об­що, с опи­са­ни­ето на дру­ги­те Същества от ду­хов­ни­те Йерархии, за ко­ито вче­ра са­мо загатнахме... Това са оне­зи Същества, ко­ито са раз­по­ло­же­ни не­посред­с­т­ве­но над човека - хрис­ти­ян­с­ки­ят езо­те­ри­зъм ги на­ри­ча Ангели, Архангели и Начала, или с дру­ги думи: Ангелои, Архангелои, Архаи. В ан­т­ро­по­соф­с­ка­та ли­те­ра­ту­ра вмес­то "Архангели" чес­то каз­ва­ме "Духове на Огъня", а вмес­то "Начала" упот­ре­бя­ва­ме наз­ва­ни­ето "Духове на Личността".

Тези Същества, ко­ито се намират, та­ка да се каже, меж­ду чо­ве­ка и дру­ги­те ду­хов­ни Същества, прос­ти­ращи вли­яни­ята си до Юпитер, Марс и т.н., влизат, естествено, в мно­го по­-б­лиз­ки от­но­ше­ния със зем­ния човек… Най-напред има­ме Ангелите (или Ангелои)… Те ве­че са пос­тиг­на­ли сво­ята "човешка" степен през епо­ха­та на Старата Луна и, об­що взето, днес са тол­ко­ва нап­ред­на­ли в сво­ето развитие, кол­ко­то ще бъ­де и чо­ве­кът през епо­ха­та на Бъдещия Юпитер… Те сто­ят ед­на сте­пен над човека... Каква е всъщ­ност за­да­ча­та на те­зи ду­хов­ни Същества? Ще от­го­во­рим на то­зи въпрос, ако още вед­нъж на­со­чим на­ше­то вни­ма­ние към чо­ве­ка и не­го­во­то раз­ви­тие на Земята. Човекът нап­ред­ва в сво­ето развитие, ми­на­вай­ки от ед­но въп­лъ­ще­ние в дру­го въплъщение. С ог­лед на се­гаш­ни­те осо­бе­нос­ти на чо­веш­ко­то развитие, ние бихме мог­ли да го прос­ле­дим на­зад до Атлантската епоха, ма­кар че на­ча­ло­то му за­поч­ва още в Лемурийската епоха. И то­ва развитие, ми­на­ва­що през ве­ри­га от по­ред­ни инкарнации, ще про­дъл­жи до края на Земното развитие, ко­га­то за чо­веш­ко­то съ­щес­т­во ще се ут­вър­дят съв­сем дру­ги ево­лю­ци­он­ни форми. Вие доб­ре знаете, че онова, ко­ето на­ри­ча­ме "веч­на същност" на човека – индивидуалността - нап­ред­ва от ед­на ин­кар­на­ция в дру­га инкарнация… Обаче зна­ете и друго: днес по­ве­че­то хо­ра изоб­що ня­мат спо­ме­ни от пре­диш­ни­те си инкарнации… и, по­-точ­но казано, те все още не си спом­нят аб­со­лют­но ни­що от пре­диш­ни­те си ин­кар­нации… Само онези, ко­ито са пос­тиг­на­ли из­вес­т­на сте­пен на ясновидство, мо­гат да хвър­лят пог­лед на­зад към сво­ите пре­диш­ни инкарнации[[50]](#endnote-50).

И как­ва връз­ка би съ­щес­т­ву­ва­ла то­га­ва меж­ду от­дел­ни­те ин­кар­на­ции на да­ден човек, кой­то жи­вее тук на Земята и не си спом­ня аб­со­лют­но ни­що от сво­ите пре­диш­ни въплъщения, ако оп­ре­де­ле­ни ду­хов­ни Същества не спо­ява­ха от­дел­ни­те ин­кар­на­ции в ед­но цяло, про­явя­вай­ки по то­зи на­чин ед­на бди­тел­ност вър­ху раз­ви­ти­ето на вся­ко чо­веш­ко същество? Ние тряб­ва да допуснем, че над все­ки чо­век бди ед­но ду­хов­но Същество и по­ра­ди обстоятелството, че стои с ед­на сте­пен над него, то на­соч­ва и ръ­ко­во­ди чо­веш­ка­та инди­ви­ду­ал­ност в нейния път от ед­на инкарнация, в дру­га инкарнация. Добре запомнете, че те не са оне­зи Същества, ко­ито под­реж­дат Кармата (на тях ще се спрем допълнително), а Същества, ко­ито са прос­то будни и съх­ра­ня­ват спо­ме­на от пре­диш­на­та ин­кар­на­ция в следващата, до­ка­то чо­ве­кът все още не мо­же да върши то­ва сам... И те­зи Същества са имен­но Ангелои (Ангелите). Така че мо­жем да ка­же­м: над все­ки човек, до­ка­то той ми­на­ва през сво­ите инкарнации, неп­ре­къс­на­то бди ед­но ду­хов­но Същество, ко­ето има съзна­ние за те­зи инкарнации. И бла­го­да­ре­ние на не­го он­зи човек, кой­то се на­ми­ра в на­чал­на­та фа­за на пос­веще­ни­ето и не пом­ни ни­що от ми­на­ли­те си прераждания, все пак за­паз­ва въз­мож­нос­т­та да пи­та своя Ангел… Повтарям, че то­ва е въз­мож­но са­мо в на­чал­на­та фа­за на посвещението. Следователно, Ангелите, Ангелои или Съществата, сто­ящи ед­на сте­пен над човека, неп­ре­къс­на­то бдят, за да за­па­зят це­лос­т­та на нишката, ко­ято свър­з­ва ед­на ин­кар­на­ция с дру­га инкарнация.

Но не­ка се­га да се из­диг­нем до след­ва­ща­та ка­те­го­рия ду­хов­ни Същества - Архангелите (Архангелои, или Духовете на Огъня, как­то ги на­ри­ча­ме в на­ши­те ан­т­ро­по­соф­с­ки среди[[51]](#endnote-51)). Тези Същества не се за­ни­ма­ват с от­дел­ния чо­век и с не­го­ва­та индивидуалност, а имат ед­на по­-ма­щаб­на задача - те вна­сят хар­мония и ред в от­но­ше­ни­ята меж­ду ин­ди­ви­да и го­ле­ми­те чо­веш­ки общности, как­ви­то са нап­ри­мер народите, ра­си­те и т.н. В рам­ки­те на на­ше­то зем­но раз­ви­тие Архангелите имат за­да­ча­та да свър­жат от­делна­та чо­веш­ка ду­ша с това, ко­ето ние на­ри­ча­ме Народностна Душа[[52]](#endnote-52). Защото за онзи, кой­то се стре­ми към ду­хов­но познание, Народностните Души са не­що съв­сем различно, от­кол­ко­то за аб­с­т­рак­т­ни­те умо­ве на тези, ко­ито дви­жат днеш­на­та на­ука и изоб­що ця­ло­то образование. И по­не­же в да­де­на територия - при­мер­но в Германия, Франция или Италия - жи­ве­ят тол­ко­ва и тол­ко­ва хора, и по­не­же фи­зи­чес­ки­те очи виж­дат са­мо тех­ни­те външ­ни форми, "Народностна Душа" и "Народностния Дух" за те­зи аб­с­т­рак­т­ни умове не са ни­що друго, ос­вен праз­ни понятия, има­щи за цел да да­дат ед­на по­-­об­ща пред­с­та­ва за това, ко­ето ина­че на­ри­ча­ме "народ"… За тях един­с­т­ве­но-ре­ален е от­дел­ни­ят човек, а не Народнос­т­на­та Душа. Но за онзи, кой­то има пог­лед в ду­хов­ния жи­вот на света, Народностна Душа или Народностни­ят Дух са ед­на не­съм­не­на реалност. В Народностните Души пул­си­ра онова, ко­ето ние на­ри­ча­ме Духове на Огъня, или Архангелои. Те сла­гат ред в от­но­ше­ни­ята меж­ду ин­ди­ви­да и го­ля­ма­та чо­веш­ка общност, как­ва­то е нап­ри­мер на­ро­дът или расата.

Сега не­ка да се из­диг­нем още по­-ви­со­ко до оне­зи Същества, ко­ито на­ри­ча­ме Духове на Личността, или Архаи. Те сто­ят с ед­на сте­пен над Архангелите и, об­що взето, ръ­ко­во­дят зем­ния жи­вот на це­лия чо­веш­ки род… След­вай­ки въл­ни­те на времето, те се про­ме­нят в точ­но оп­ре­де­лен мо­мент и, та­ка да се каже, при­до­биват но­во ду­хов­но тяло. Всички вие доб­ре поз­на­ва­те нещо, ко­ето за аб­с­т­рак­т­ни­те умо­ве си ос­та­ва празно понятие, но за този, кой­то виж­да в ду­хов­на­та действителност, то оз­на­ча­ва ед­на не­съм­не­на реалност - ста­ва ду­ма за това, ко­ето в на­ши дни чес­то би мог­ло да се из­го­во­ри с тон на яв­но отвращение: Дух на Времето. Тук ние се из­п­ра­вя­ме пред нещо, ко­ето е свър­за­но с мненията, със сми­съ­ла на ця­ла епо­ха от ево­люци­ята на човечеството. Припомнете си за миг това (ко­ето тол­ко­ва чес­то сме описвали) ка­къв бе­ше сми­сълът на пър­ви­те хи­ля­до­ле­тия не­пос­ред­с­т­ве­но след Атлантската катастрофа! Духът на Времето об­х­ва­ща нещо, ко­ето се про­ек­ти­ра още по-високо над от­дел­ния народ и над от­дел­на­та раса... Духът на ед­на епо­ха не се ог­ра­ни­ча­ва в рам­ки­те на то­зи или он­зи народ... И това, ко­ето ние на­ри­ча­ме Дух на Времето е фак­ти­чес­ки ду­хов­но­то тя­ло на един или друг Архаи. Тъкмо на те­зи Духове на Времето, рес­пек­тив­но Духове на Личността, след­ва да при­пис­ва­ме факта, че в оп­ре­де­ле­ни епо­хи се по­явя­ват точ­но оп­ре­де­ле­ни личности. Несъмнено, вие раз­бирате, че по­ня­ко­га зем­ни­те за­да­чи тряб­ва да се ре­ша­ват от та­зи или она­зи ис­то­ри­чес­ка личност. Защото в пла­не­тар­но­то раз­ви­тие на Земята би нас­тъ­пил ис­тин­с­ки хаос, ако съ­от­вет­на­та епо­ха изис­к­ва раж­да­не­то на Лутер или Карл Beлики, а те - по­ра­ди ня­как­ва слу­чайност - се ро­дят в ня­коя дру­га епоха. Ето за­що всичко тряб­ва да бъ­де съ­об­ра­зе­но с ця­лос­т­на­та ево­лю­ция на човечеството, та­ка че в кон­к­рет­на­та ис­то­ри­чес­ка епо­ха да се ин­кар­ни­рат оне­зи души, от ко­ито се нуж­дае ця­ло­то човечество. Точно та­зи е за­да­ча­та на Архаите, или Духовете на Личността.

Издигайки се над Архаите, ние нав­ли­за­ме в сфе­ра­та на дру­ги свръх­се­тив­ни Същества - та­ка на­ре­че­ни­те Власти, или Ексузиаи, ко­ито вче­ра на­ре­кох­ме Духове на Формата. Тяхната ми­сия над­х­вър­ля пла­не­тар­но­то тя­ло на Земята. И все пак, за да има­ме пред­с­та­ва за ми­си­ята на Ексузиаи, не­ка си при­пом­ним още вед­нъж следното. В ево­лю­ци­ята на чо­ве­чес­т­во­то раз­ли­ча­ва­ме се­дем пла­не­тар­ни състояния: Сатурн, Слънце, Луна, Земя, Юпитер, Венера и Вулкан. Ние видяхме, че всичко, ко­ето про­ти­ча в сфе­ра­та на Земята, ста­ва под ръ­ко­вод­с­т­вото на оп­ре­де­ле­на ка­те­го­рия ду­хов­ни Същества: Ангелите ръ­ко­во­дят жи­во­та на от­дел­ни­те хора, Архангели­те под­реж­дат връз­ки­те меж­ду ин­ди­ви­да и го­ле­ми­те чо­веш­ки общности, а Духовете на Личността имат гри­жа­та за всичко, ко­ето ста­ва с чо­ве­чес­т­во­то ка­то се за­поч­не от Лемурийската епо­ха и се стиг­не до времето, кога­то чо­ве­кът ще бъ­де от­но­во оду­хот­во­рен до та­ка­ва степен, че ед­ва ли ще при­над­ле­жи на Земята. Обаче после ид­ва ред на не­що съв­сем дру­го­ - чо­ве­чес­т­во­то тряб­ва да из­вър­ши пре­хо­да от ед­но пла­не­тарно със­то­яние към дру­го пла­не­тар­но със­то­яние и то­зи пре­ход тряб­ва да ста­не под ръ­ко­вод­с­т­во­то на оп­ре­деле­ни ду­хов­ни Същества. Да, тряб­ва да има та­ки­ва ду­хов­ни Същества, чи­ято за­да­ча изис­к­ва да бдят над цяло­то Земно развитие, и ко­га­то то приключи, чо­ве­чес­т­во­то да нав­ле­зе по пра­ви­лен на­чин в сво­ята Пралайя[[53]](#endnote-53), за да на­ме­ри пос­ле вер­ния път към след­ва­що­то пла­не­тар­но въплъщение - Бъдещия Юпитер. И те­зи Същества са Властите, или Духовете на Формата. Вчера ние опи­сах­ме тех­ни­те задачи, та­ка да се каже, гледай­ки ги отгоре, днес ще се опи­та­ме да ги пог­лед­нем отдолу. И така, Властите (Ексузиаи или Духове на Формата) са оне­зи Същества, ко­ито имат гри­жа­та да съп­ро­вож­дат ця­ло­то чо­ве­чес­т­во в пре­хо­да му от ед­но пла­не­тар­но със­то­яние в друго.

Сега се на­ла­га да при­ба­вим още не­що за при­ро­да­та на те­зи Същества и тях­но­то мес­то­по­ло­же­ние в Космоса. В Духовната на­ука и в ней­но­то днеш­но продължение, Антропософията[[54]](#endnote-54), как­то и изоб­що в Мистерийна­та мъдрост, за раз­лич­ни­те Същества от ду­хов­ни­те Йерархии се го­во­ри по един и същ начин. Вчера ние видяхме, че ор­би­та­та на днеш­ния Сатурн бе­ле­жи границата, до ко­ято се прос­ти­ра­ха Престолите; Юпитер бе­ле­жи гра­ни­ца­та на Господствата; и Марс бе­ле­жи границата, до ко­ято се прос­ти­ра­ха вли­яни­ята на Динамис (или Силите).

Нека се­га да вник­нем в прос­т­ран­с­т­ве­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка на те­зи Същества и да опи­шем мястото, ко­ето те за­емат в рам­ки­те на на­ша­та Слънчева система. Тук ние ще се до­кос­нем до нещо, ко­ето мо­же би ще изглеж­да стран­но до­ри и за оне­зи от вас, ко­ито ве­че са за­поз­на­ти с Антропософията… Но, въп­ре­ки то­ва, то от­гова­ря на истината. Виждате ли, днеш­но­то об­ра­зо­ва­ние втъл­пя­ва на хо­ра­та следното: в мрач­но­то Средновековие, пре­ди ид­ва­не­то на Коперник, ме­ро­дав­на е би­ла та­ка на­ре­че­на­та „Птолемеева система“. Тогава хо­рата са вярвали, че Земята стои в цен­тъ­ра на Слънчевата система, а пла­не­ти­те се вър­тят око­ло Земята, как­то на пръв пог­лед из­г­леж­да. Едва след Коперник - та­ка смя­тат по­ве­че­то хора - чо­ве­чес­т­во­то раз­б­ра нещо, което на­ши­те пред­шес­т­ве­ни­ци не са знаели, а именно, че в цен­тъ­ра стои Слънцето; и че пла­не­ти­те се дви­жат в елип­си не око­ло Земята, а око­ло Слънцето. Прекрасно! Обаче към по­доб­но опи­са­ние на на­ша­та Слънчева система, ако тряб­ва да сме ис­к­ре­ни и честни, би след­ва­ло да до­ба­вим още нещо. До Коперник хо­ра­та са поз­на­ва­ли са­мо оп­ре­де­ле­ни тра­ек­то­рии на не­бес­ни­те те­ла и спо­ред тях те са из­г­ра­ди­ли пред­с­та­ва­та си за на­ша­та Слънчева система. А това, ко­ето Коперник прави, съв­сем не означава, че той взе­ма един стол и сяда в цен­тъ­ра на ми­ро­во­то пространство, за да наб­лю­да­ва как пла­не­ти­те кръ­жат око­ло Слънцето в сво­ите кръ­го­ве или елипси - Коперник пра­ви друго: той пра­ви по­ре­ди­ца от из­чис­ле­ния и те да­ват по­-доб­ро обясне­ние на това, ко­ето виждаме, от­кол­ко­то пре­диш­ни­те изчисления… Коперниковата ми­ро­ва сис­те­ма не е ни­що друго, ос­вен ре­зул­тат на мисълта.

Нека за мо­мент да се аб­с­т­ра­хи­ра­ме от въз­г­ле­ди­те на Птоломей[[55]](#endnote-55). Да приемем, че Слънцето се на­ми­ра в цен­тъ­ра и да из­чис­лим къ­де тряб­ва да сто­ят от­дел­ни­те планети, а пос­ле да про­ве­рим да­ли то­ва съв­па­да със се­тив­но­то наблюдение. Разбира се, при чис­то фи­зи­чес­ко­то наб­лю­де­ние не­ща­та съв­па­дат напълно... И на­истина, на та­зи ос­но­ва бя­ха из­г­ра­де­ни раз­лич­ни те­ории за Слънчевата система, ед­на от ко­ито е те­ори­ята на Кант-Лаплас. И се­га ние опи­ра­ме до нещо, ко­ето е свър­за­но с ня­кои по­-къс­ни ас­т­ро­но­ми­чес­ки от­к­ри­тия и което, от на­уч­на глед­на точка, не е съв­сем честно. Накратко: след вре­ме чис­то-се­тив­но­то наб­лю­де­ние откри две но­ви планети - Уран и Нептун. Какво оз­на­ча­ват те за на­ша­та Слънчева сис­те­ма ще об­съ­дим по­-късно. Но ко­га­то раз­г­леж­дат Кант-Лапласовата теория, хо­ра­та тряб­ва да са наясно: те­зи две планети, Уран и Нептун, здра­во обър­ка­ха смет­ка­та на ней­ни­те откриватели.

Ако при­емем Кант-Лапласовата система, планетите Уран и Нептун (за­ед­но с тех­ни­те Луни) би тряб­ва­ло да се дви­жат съ­що как­то и дру­ги­те планети, рес­пек­тив­но на­ша­та Земя със сво­ята Луна. Обаче те не пра­вят това… Сред те­зи "външни", по­-къс­но от­к­ри­ти пла­не­ти, има една, ко­ято се дви­жи твър­де странно. Ако Кант-Лапласовата сис­те­ма от­го­ва­ря на истината, то­га­ва от­нос­но та­зи пла­не­та би тряб­ва­ло да се на­ме­ри "някой", кой­то да про­ме­ни ней­на­та ос с це­ли 90 градуса, за­що­то ней­на­та ор­би­та се раз­ли­ча­ва от ор­би­ти­те на дру­ги­те пла­нети. Да, те­зи две пла­не­ти зна­чи­тел­но се раз­ли­ча­ват от ос­та­на­ли­те пла­не­ти на на­ша­та Слънчева система. По-къс­но ние от­но­во ще раз­г­ле­да­ме съ­от­но­ше­ни­ята меж­ду те­зи пла­не­ти и на­ша­та Слънчева система, а се­га са­мо ще от­бе­ле­жим, че: в ли­це­то на Коперниковата сис­те­ма ние има­ме прос­то един сбор от из­чис­ления, т.е. хи­по­те­тич­на предпоставка, ко­ято на­пъл­но от­к­ло­ня­ва чо­ве­ка от поз­на­ни­ето за ду­хов­ни­те връз­ки меж­ду нещата и от наб­лю­де­ни­ето на това, ко­ето ле­жи в ду­хов­на­та ос­но­ва на външ­ни­те про­це­си и събития. А ста­ра­та Птолемеева сис­те­ма не бе­ше прос­то фи­зи­чес­ка система; тя все още се опи­ра­ше на ду­хов­ния поглед, на ду­хов­но­то наблюдение, спо­ред ко­ето пла­не­ти­те са мар­ки­ро­въч­ни­те знаци, от­бе­ляз­ва­щи сферите, до ко­ито се прос­ти­рат дейс­т­ви­ята на Съществата от вис­ши­те Йерархии. И ако ис­ка­ме да се съ­об­ра­зим с тези сфе­ри на действие, то­га­ва на­ша­та Слънчева сис­те­ма би тряб­ва­ло да из­г­леж­да по съв­сем друг начин. Ще се опи­там схе­ма­тич­но да на­чер­тая пред Вас та­зи пла­не­тар­на сис­те­ма спо­ред указанията, да­ва­ни в Мистери­ите на Заратустра… Ние бих­ме мог­ли да се по­зо­вем и на дру­ги Мистерии, оба­че за да оха­рак­те­ри­зи­ра­ме на­ша­та Слънчева сис­те­ма с ней­ни­те планети и сферите, в кой­то дейс­т­ват вис­ши­те Йерархии, умес­т­но е да се обър­нем имен­но към Мистериите на Заратустра[[56]](#endnote-56).

Системата на Заратустра до­пус­ка ред неща, ко­ито се раз­ли­ча­ват от това, ко­ето днес ние виж­да­ме на Небето. Вие знаете, че в про­дъл­же­ние на мно­го го­ди­ни хо­ра­та са ус­та­но­ви­ли ед­но прид­виж­ва­не на Слънцето през Зодиака. Обикновено се казва - и то­ва е правилно - че приб­ли­зи­тел­но от VIII век пре­ди на­ше­то ле­тоб­роене Слънцето из­г­ря­ва в пла­не­тар­на­та точка, на­ми­ра­ща се в зо­ди­акал­ния знак Овен (♈); вся­ка го­ди­на Слънцето нап­ред­ва по своя път, та­ка че след про­дъл­жи­те­лен пе­ри­од от вре­ме то пре­ко­ся­ва це­лия Овен (♈). А още по-рано, през IX, Х век пре­ди на­ше­то ле­тоб­ро­ене то е из­г­ря­ва­ло не в зна­ка Овен, а в зна­ка Телец (♉), и така, в разсто­яние на 2200 го­ди­ни Слънцето е из­г­ря­ва­ло в Телеца (♉), т.е. не­го­ва­та из­г­ряваща точ­ка е пре­ко­си­ла це­лия знак на Телеца. А още по­-ра­но то е из­г­ря­ва­ло в зна­ка Близнаци (♊). Да, имен­но Близнаците бя­ха про­лет­но­то съз­вез­дие през епохата, от­да­ле­че­на на 800 + 2200 го­ди­ни от на­ча­ло­то на на­ше­то летоброене. Следователно, ако се вър­нем в четвъртото, пе­то­то хи­ля­до­ле­тие пре­ди Христос, ние ще установим, че про­лет­на­та точка се на­ми­ра в зо­ди­акал­ния знак Близнаци (♊). Точно то­га­ва про­цъф­тя­ва­ха Мистериите на Заратустра... Те оказва­ха сво­ето вли­яние и в мно­го по­-къс­ни­те времена, та­ка че ко­га­то хо­ра­та наб­лю­да­ва­ха не­бес­ни­те явления, те за­дъл­жи­тел­но ги свър­з­ва­ха със съз­вез­ди­ето Близнаци (♊).

Картина, която съдържа скица, бял, черно и бяло, Шрифт

Описанието е генерирано автоматичноИ ако бих­ме ис­ка­ли да ски­ци­ра­ме част от Зодиака, тук го­ре би тряб­ва­ло да пос­та­вим зна­ка на Близнаците (♊). А после, ка­то със­тав­на част на Зодиака, вед­на­га би тряб­ва­ло да очер­та­ем сфе­ра­та на Престолите, или с дру­ги думи, раз­г­ра­ни­чи­тел­на­та ор­би­та на Сатурн. След то­ва ние би тряб­ва­ло да очертаем, ка­к­то вче­ра казахме, сфе­ра­та на оне­зи Същества, ко­ито на­ри­ча­ме Господства, или Духове на Мъдростта - тук раз­г­ра­ничи­тел­на­та ор­би­та е та­зи на Юпитер. После би тряб­ва­ло да очер­та­ем сфе­ра­та на Динамис, или Духовете на Движението - тук раз­г­ра­ни­чи­тел­на­та ор­би­та е та­зи на Марс. Ние видяхме, че меж­ду те­зи две сфе­ри се на ми­ра бой­но­то по­ле на това, ко­ето на­ре­кох­ме Битката на Небето.

Но сега, ако ис­ка­ме пра­вил­но да раз­г­ра­ничим ос­та­на­ли­те сфе­ри на действие, би тряб­ва­ло да мар­ки­ра­ме това, ко­ето слу­жи за грани­ца на Слънцето /виж следващата схема по-долу/. Следователно, как­то по-горе на­ри­су­вах­ме Марс ка­то граница, до ко­ято се прос­ти­рат дейс­т­вията на Силите (или Динамис), се­га ние тряб­ва да на­ри­су­ва­ме са­мо­то Слънце ка­то гра­ни­чен знак, до кой­то се прос­ти­рат Властите, или Духовете на Формата /най-големия околоземен кръг оцветен в червено/. По-нататък ние сти­га­ме до Венера[[57]](#endnote-57), рес­пек­тив­но до сфе­рата /пак в червено/, до ко­ято се прос­ти­рат дейс­т­ви­ята на Архаите, или Духовете на Личността… И следва Меркурий, до чи­ято ор­би­та се прос­ти­рат дейс­т­ви­ята на Архангелите, или Духовете на Огъня. После ид­ва ред на Луната, до чи­ято ор­би­та се прос­ти­рат дейс­т­ви­ята на Ангелите. И нак­рая сти­га­ме до Земята.

Картина, която съдържа текст, кръг, дизайн

Описанието е генерирано автоматичноСледователно, вие тряб­ва да си пред­с­та­ви­те Земята ка­то един вид център, око­ло кой­то е раз­по­ло­же­на сфера­та на Луната, пос­ле ид­ва сфе­ра­та на Меркурий, след нея е сфе­ра­та на Венера, а пос­ле сфе­ра­та на Слънцето /оцветените в червено концентрични кръгове около Земята/... Вероятно ще се учудите, че под­ре­дих пла­не­ти­те по то­зи начин... Защото си­гур­но сте очаквали, че ще пос­та­вя Меркурий в не­пос­ред­с­т­ве­на бли­зост до Слънцето, а пос­ле ще от­бе­ле­жа Венера... Обаче то­ва ня­ма да от­го­ва­ря на истината, по­не­же по­-къс­на­та ас­т­ро­но­мия раз­ме­ни име­на­та на две­те планети… Това, ко­ето днес на­ри­ча­ме Меркурий, всич­ки уче­ния са на­ри­ча­ли Венера, и то­ва ко­ето днес на­ри­ча­ме Венера, всич­ки уче­ния са на­ри­ча­ли Меркурий. Следователно, ние изоб­що не раз­би­ра­ме древ­ни­те учения и древ­ни­те автори, ко­га­то че­тем тех­ни­те опи­са­ния за Венера или Меркурий, по­не­же впос­лед­с­т­вие тех­ни­те име­на бя­ха разменени - това, ко­ето е ка­за­но за Венера, се от­на­ся за днеш­ния Меркурий, и това, ко­ето е ка­зано за Меркурий, се от­на­ся за днеш­на­та Венера. Когато кос­ми­чес­ка­та сис­те­ма бе­ше про­ме­не­на и обър­на­та наопаки и ко­га­то на Земята бе­ше от­не­то пре­диш­но­то място, тогава се про­ме­ни не са­мо перспективата, но и Мерку­рий и Венера раз­ме­ни­ха име­на­та си по от­но­ше­ние на древ­на­та кос­ми­чес­ка система.

Сега лес­но ще при­ве­де­те на­ша­та схе­ма в съ­от­ветс­т­вие с днеш­на­та кос­ми­чес­ка система. Представете си, че Слънцето (зна­ка на Слънцето - ☉) се на­ми­ра тук в центъра, а око­ло Слънцето се вър­ти Венера /зеления най-малък кръг/; пос­ле око­ло Слънцето се вър­ти Меркурий, пос­ле Земята с Луната, след­ва­ни от Марс, Юпитер и Сатурн /оцветените в зелено околослънчеви орбити/. Вие трябва да си пред­с­та­ви­те фи­зи­чес­ки­те дви­же­ния ка­то дви­же­ние на вся­ка пла­не­та око­ло Слънцето, но бихте мог­ли да до­пус­не­те и след­на­та ситуация: Земята стои тук (зна­кът на Венера), а дру­ги­те пла­не­ти се завър­тят така, че зас­та­ват зад Слънцето /подреждат се в права линия между Слънцето и Земята/. Ето, тук ние изоб­ра­зя­ва­ме гра­фи­чес­ки /в зелено/ на­ша­та се­гаш­на фи­зи­чес­ка система. В един от цен­т­ро­ве­те пос­та­вя­ме Слънцето, а око­ло не­го - Венера, Меркурий, Земята с ней­на­та Луна… То­ва тук са Земята, Меркурий, Венера (спо­ред ста­ри­те означения), след­ва Марс, а от­въд зо­на­та на астероидите са Юпитер и Сатурн.

Но пред­с­та­ве­те си сега, че тук долу стои Земята /виж следващата схема/; пос­ле ид­ват Меркурий и Венера.. Марс ос­та­ва го­ре, след­ван от Юпитер и т.н… Сега вие има­те Слънцето, Меркурий и днеш­на­та Венера тук...

Картина, която съдържа кръг, текст, рисунка, скица

Описанието е генерирано автоматично

**Коперникова сис­те­ма /зелено/**

**Духовни Йерархии и тех­ни­те сфе­ри на дейс­т­вие /червено/**

Нали така, след ка­то из­б­ро­ени­те пла­не­ти мо­гат да зас­та­нат във всич­ки въз­мож­ни кон­с­те­ла­ции ед­на спря­мо друга, те би­ха мог­ли да за­емат и точ­но то­ва положение - то е на­пъл­но правдоподобно… По то­зи на­чин тук е изоб­ра­зе­на съв­ре­мен­на­та фи­зи­чес­ка система /в зелено/, са­мо че е под­б­ран та­къв момент, ко­га­то - след ка­то Земята, Меркурий и Венера се на­ми­рат от ед­ната стра­на на Слънцето /на схемата - под Слънцето/ - дру­ги­те пла­не­ти Марс, Юпитер и Сатурн ос­та­ват от дру­га­та стра­на на Слънцето /на схемата - над Слънцето/. Тук е изоб­ра­зе­но са­мо това - ни­що друго… Тук са Земята (заедно с Луната), Меркурий, Венера, а от дру­га­та стра­на на Слънцето са Марс, Юпитер и Сатурн /виж зелените околослънчеви орбити/. Следователно, ста­ва ду­ма са­мо за смя­на на глед­на­та точка - за смя­на на перспективата… Оба­че тази сис­те­ма е възможна, са­мо при на­ли­чие на по­со­че­на­та констелация. А тази констелация на­ис­ти­на съществуваше, ко­га­то над Сатурн бя­ха раз­по­ло­же­ни Близнаците… Тогава яс­новиж­да­щи­ят пог­лед осо­бе­но доб­ре мо­же­ше да наб­лю­да­ва дейс­т­ви­ята на ду­хов­ни­те Йерархии /виж червените околоземни орбити/... Ясновидецът лес­но установяваше, например, че око­ло Земята, дос­ти­гай­ки Луната, се прос­ти­ра сфе­ра­та на Ангелите. И наистина, ако из­хож­да­ме не от фи­зи­чес­ка­та система, а от по­со­че­на­та констелация, то­га­ва сфе­ра­та око­ло Земята, очер­та­на от Луната /в червено/, се оказ­ва цар­с­т­во­то на Ангелите; сферата, прос­ти­ра­ща се до Меркурий - царство­то на Архангелите; сферата, прости­ра­ща се до Венера - цар­с­т­во­то на Архаите (или Духовете на Личността); сферата, прос­ти­ра­ща се до Слънцето - цар­с­т­во­то на Властите (Ексузиаи или Духовете на Формата); пос­ле ид­ва сфе­ра­та на Силите (до Марс), на Господствата (до Юпитер), и нак­рая сфе­ра­та на Престолите (до Сатурн).

Следователно, ко­га­то го­во­рим за Коперниковата или Птолемеевата система, тряб­ва да се пра­ви след­но­то уточнение: в Птолемеевата сис­те­ма е ос­та­на­ло не­що от констелациите, в ко­ито се на­ми­ра­ха са­ми­те ду­ховни Йерархии; и в слу­чая Земята слу­жи за из­ход­на точ­ка на перспективата… Но след вре­ме та­зи кос­ми­чес­ка сис­те­ма от­но­во ще се ока­же правилна, за­що­то чо­ве­кът ще е дос­та­тъч­но нап­ред­нал в поз­на­ни­ето си за ду­ховния свят. Вероятно бъ­де­щи­те по­ко­ле­ния ще са по­-мал­ко фа­на­тич­ни от днешните... Защото как­во чу­ва­ме днес?

Днес хо­ра­та заявяват: „*Нашите предшественици, жи­ве­ли пре­ди Коперник, са го­во­ри­ли без­с­мис­ли­ци за кос­ми­чес­ка­та система. Едва след Коперник ние зна­ем как сто­ят нещата; всич­ки ос­та­на­ли обяс­не­ния са погрешни! Дори и след ми­ли­он го­ди­ни Коперниковата сис­те­ма ще бъ­де изу­ча­ва­на и преподавана, за­що­то тя да­ва един­с­т­ве­но вяр­но­то обяс­не­ние за на­ша­та Слънчева система.“*

Да, приб­ли­зи­тел­но та­ка мис­лят и го­во­рят на­шите съвременници. Но да­ли те са прави? Едва ли ня­ко­га ще има по­-су­евер­ни хо­ра от днеш­ни­те те­оре­ти­ци на Космоса, от днеш­ни­те астрономи; и ед­ва ли ня­ко­га хо­рата ще са сви­де­те­ли на по­-го­лям фа­на­ти­зъм от техния! Вероятно бъ­де­щи­те по­ко­ле­ния ще са мал­ко по­-то­лерант­ни и ще казват: *След XV и XVI век хо­ра­та из­гу­би­ха съзнанието, че има един друг, ду­хо­вен свят, и че в ду­хов­ния свят чо­ве­кът има дру­ги глед­ни точки, дру­ги перспективи, и че спо­ред тези глед­ни точки под­реж­да­не­то на не­бес­ни­те те­ла тряб­ва да из­г­леж­да иначе, а не как­то по­ве­ля­ва чис­то фи­зи­чес­ко­то наблюдение. Вярно е, че за оп­реде­лен пе­ри­од от вре­ме хо­ра­та тряб­ва­ше да със­ре­до­то­чат вни­ма­ни­ето и уси­ли­ята си глав­но вър­ху фи­зи­чес­кия свят, но ид­ват дру­ги епохи, ко­га­то те от­но­во ще си спомнят, че съ­щес­т­ву­ва и един друг, ду­ховен свят и от­но­во ще из­пи­тат пот­реб­ност от пър­во­на­чал­на­та глед­на точка, от пър­во­на­чал­на­та кос­ми­чес­ка перспектива.*

Да, ве­ро­ят­но бъ­де­щи­те по­ко­ле­ния ще про­явят разбирането, че все пак ми­на­ли­те епо­хи са се нужда­ели и от ед­на ас­т­ро­но­ми­чес­ка митология, на­ред с дру­ги­те митологии; и то­ва ня­ма да е по­вод за ня­какво сниз­хож­де­ние към на­ше­то време, как­во­то са склон­ни да из­пит­ват на­ши­те съв­ре­мен­ни­ци към хо­ра­та от миналото. Следователно ние виждаме, че Коперниковата сис­те­ма е различна, прос­то за­що­то се опи­ра на чис­то фи­зичес­ко­то наблюдение, до­ка­то Птолемеевата сис­те­ма се опи­ра­ше по­-с­ко­ро на ду­хов­но­то наблюдение. Да, само по­ра­ди обстоятелството, че сме съх­ра­ни­ли спо­ме­на за та­зи ду­хов­на кос­ми­чес­ка система, ние мо­жем да стиг­нем до из­вес­т­на пред­с­та­ва за мяс­то­то и дейс­т­ви­ята на Съществата от ду­хов­ни­те Йерархии в рам­ки­те на на­ша­та Слънчева система. И, проследявайки ду­хов­ни­те съотношения и ду­хов­ни­те кон­с­те­ла­ции в на­ша­та Слънчева система, ние виждаме:

* Ангелите осъ­щес­т­вя­ват сво­ите дейс­т­вия имен­но до ор­би­та­та на Луната,
* Архангелите се прос­ти­рат до Меркурий[[58]](#endnote-58),
* Духовете на Личността се прос­ти­рат до Венера[[59]](#endnote-59),
* Властите се прости­рат до Слънцето,
* Силите (или Динамис) се прос­ти­рат до Марс.
* После ид­ват Господствата, а след тях Престолите.

Следователно, бих­ме мог­ли да пре­ка­ра­ме дру­ги ли­нии във фи­зи­чес­ка­та сис­те­ма и то­га­ва те ще мар­ки­рат сфе­ри­те на Йерархиите. От глед­на точ­ка на ду­хов­ни­те действия, в цен­тъ­ра на кос­ми­чес­ката сис­те­ма след­ва да стои не Слънцето, а Земята. Ето за­що вся­ка епоха, ко­ято да­ва пре­вес на ду­хов­но­то развитие, казва: несъмнено, Слънцето е ед­но по­-вис­ше не­бес­но тяло, къ­де­то се под­ви­за­ват Същества, нами­ра­щи се мно­го по­-нап­ред от човека; оба­че ре­ша­ва­щи­ят фак­тор в ево­лю­ци­ята е имен­но човекът, кой­то жи­вее на Земята. Слънцето мо­же­ше и да ос­та­не свър­за­но със Земята, но то се от­де­ли от Земята, за да може чо­ве­кът да нап­ред­не как­то тряб­ва в сво­ето развитие. Ако Слънцето би ос­та­на­ло свър­за­но със Земята, чо­ве­кът ни­ко­га ня­ма­ше да улу­чи вяр­но­то тем­по в сво­ето развитие. И то­ва ста­на въз­мож­но са­мо по­ра­ди обстоятелството, че Слънцето - за­ед­но с оне­зи Същества, ко­ито има­ха нуж­да от съ­вър­ше­но дру­га ево­люци­он­на сре­да - на­пус­на Земята и се от­де­ли от нея… То пре­дос­та­ви Земята, бих казал, на са­ма­та се­бе си, за да мо­же чо­ве­кът да улу­чи **вяр­но­то тем­по** на сво­ята еволюция.

Една кос­ми­чес­ка сис­те­ма из­г­леж­да по един или друг на­чин в за­ви­си­мост от глед­на­та точка - от пер­с­пек­тивата, ко­ято избираме. Ако по­тър­сим цен­тъ­ра на на­ша­та кос­ми­чес­ка сис­те­ма спо­ред чис­то фи­зи­чес­ка­та гледна точка, то­га­ва тряб­ва да се обър­нем към Коперниковата сис­те­ма и тя ще ни по­со­чи Слънцето! Ако обаче тър­сим цен­тъ­ра на на­ша­та Слънчева сис­те­ма спо­ред дейс­т­ви­ята на ду­хов­ни­те Йерархии, то­га­ва ние трябва да пос­та­вим в цен­тъ­ра имен­но Земята, то­га­ва ние по­лу­ча­ва­ме дру­ги гра­нич­ни линии, то­га­ва пла­не­ти­те се явя­ват ка­то раз­г­ра­ни­чи­тел­ни знаци, ко­ито от­де­лят раз­лич­ни­те сфе­ри на древ­ни­те Йерархии.

И се­га Вие лес­но ще нап­ра­ви­те връз­ка­та меж­ду това, ко­ето то­ку­-що ка­зах­ме за прос­т­ран­с­т­ве­но­то раз­по­ложе­ние на от­дел­ни­те сфе­ри и това, ко­ето ка­зах­ме по­-ра­но за за­да­ча­та и ми­си­ята на от­дел­ни­те ду­хов­ни Същества. Тези Същества, ко­ито са на­й-б­ли­зо до Земята и дейс­т­­ват в не­пос­ред­с­т­ве­на бли­зост до нея, об­х­ва­щай­ки прос­т­ран­с­т­во­то до Луната, са Ангелите… Действайки от та­зи област, те ръ­ко­во­дят жи­во­та на вся­ко чо­веш­ко същество, съп­ро­вож­дай­ки го от ед­на ин­кар­на­ция в дру­га инкарнация. Но за да бъ­дат ръ­ко­во­де­ни це­ли на­ро­ди и да им бъ­де обяс­ня­ва­на тях­на­та соб­с­т­ве­на мисия, за та­зи цел е не­об­хо­ди­мо нещо повече. Космическото прос­т­ран­с­т­во е про­тъ­ка­но от все­въз­мож­ни действия. Дали един на­род ще има съ­от­вет­ния цвят на ко­жа­та и косата, да­ли ще при­те­жа­ва те­зи или оне­зи ха­рак­те­ро­ви особености, то­ва за­виси не са­мо от земните, но и от кос­ми­чес­ки­те условия. И в слу­чая те­зи ус­ло­вия се оп­ре­де­лят от Архангелите, чи­ято сфе­ра на дейс­т­вие се прос­ти­ра до Меркурий[[60]](#endnote-60). И ако по­-на­та­тък въп­ро­сът опи­ра до ево­лю­ци­ята на ця­ло­то човечество, то­га­ва ду­хов­но­то ръ­ко­вод­с­т­во се осъ­щес­т­вя­ва от ед­на по­-об­шир­на кос­ми­чес­ка област, ко­ято се прос­ти­ра до Венера[[61]](#endnote-61).

Нека да повторим: чо­ве­чес­т­во­то се раз­ви­ва през епо­хи­те на Стария Сатурн, Старото Слънце, Старата Луна, Земята, Бъдещия Юпитер, Бъдещата Венера и Бъдещия Вулкан. Духовните Същества, ко­ито нап­рав­ляват ми­си­ята на ця­ло­то чо­ве­чес­т­во от ед­но пла­не­тар­но въп­лъ­ще­ние в друго, то­ва са Властите, или Духовете на Формата; и тях­на­та сфе­ра на дейс­т­вие се прос­ти­ра до Слънцето. Още през епо­ха­та на Старата Луна Слънцето бе­ше ед­но осо­бе­но не­бес­но тяло… и то ще ос­та­не та­ко­ва, как­то през епо­ха­та на Земята, та­ка и през епо­ха­та на Бъдещия Юпитер. Ето за­що жи­во­тът на Слънцето след­ва да бъ­де свър­з­ван с оне­зи ду­ховни Същества, чи­ято сфе­ра на дейс­т­вие съ­що над­ви­ша­ва сфе­ри­те на от­дел­ни­те планети. Изключителният ха­рак­тер на Слънцето се оп­ре­де­ля имен­но от Съществата, чи­ято сфе­ра на дейс­т­вие над­ви­ша­ва сфе­ри­те на от­дел­ни­те планети. Ние виждаме, че всъщ­ност външ­но­то оби­та­ли­ще на Йерархиите се на­ми­ра не тол­ко­ва вър­ху са­ми­те планети, кол­ко­то в пространството, ко­ето се включ­ва вът­ре в тех­ни­те орбити. Планетите - то­ва са гра­нич­ни­те знаци, от­бе­ляз­ва­щи от­дел­ни­те сфе­ри на раз­лич­ни­те Йерархии. Накратко: пространство­то меж­ду Земята и Луната е на­се­ле­но от Ангелите, прос­т­ран­с­т­во­то от Земята до Меркурий е на­се­ле­но от Архангелите и т.н.

Следователно, ние има­ме ра­бо­та с прос­т­ран­с­т­ве­ни сфери, а пла­не­ти­те са граничните, мар­ки­ро­въч­ни жа­лони меж­ду от­дел­ни­те сфери, вся­ка от ко­ито е един вид аре­на на дейс­т­вие за вис­ши­те Същества. Виждаме, следователно, че има ед­на неп­ре­къс­на­та ли­ния на все по­-го­ля­мо и по­-го­ля­мо съвършенство, за­поч­ва­ща от чо­ве­ка и оти­ва­ща все по-нагоре. Самият чо­век е при­ко­ван към Земята; а онова, ко­ето е веч­но в не­го и напред­ва от ед­на ин­кар­на­ция в дру­га инкарнация, се нап­рав­ля­ва от Същества, ко­ито не са при­ко­ва­ни към Земята, а из­пъл­ват въз­душ­но­то прос­т­ран­с­т­во и това, ко­ето ле­жи над него, оти­ва­що до Луната, до Меркурий и т.н.

Човекът е за­поч­нал сво­ето раз­ви­тие на Земята от не­за­пом­не­ни вре­ме­на и то в из­вес­тен сми­съл на­по­до­бя­ва съ­от­но­ше­ни­ята меж­ду мал­ко­то де­те и възрастния - въз­рас­т­ни­ят чо­век неп­ре­къс­на­то учи мал­ко­то дете... Същото ва­жи и за Йерархиите - те неп­ре­къс­на­то учат при­ко­ва­ния към Земята чо­век и му по­ма­гат да нап­редва по пъ­тя на познанието. Но по ка­къв на­чин се про­явя­ва­ше та­зи помощ? Още в на­ча­ло­то на Земната епоха, от вис­ши­те сфе­ри тряб­ва­ше да сля­зат та­ки­ва Същества, ко­ито фак­ти­чески не бя­ха свър­за­ни със Земята. Да, ка­то по­-д­рев­ни и по­-вис­ши пред­с­та­ви­те­ли на Йерархиите, те тряб­ваше да сля­зат на Земята, за да спо­де­лят своя опит с чо­веш­ки­те същества, въп­ре­ки че за своя соб­с­т­вен жи­вот те се нуж­да­еха, не от Земята, а от ней­но­то обкръ­же­ние... Те тряб­ва­ше да се въп­лъ­тят в чо­веш­ки тела, въп­ре­ки че то­ва не бе­ше не­об­хо­ди­мо за тях­но­то развитие, съ­що как­то въз­рас­т­ни­ят чо­век пом­ни и про­из­нася аз­бу­ка­та не с ог­лед на соб­с­т­ве­но­то си развитие, а са­мо за да я пре­по­да­ва на децата. Връщайки се към древ­на­та Атлантска и Лемурийска епоха[[62]](#endnote-62), ние виж­да­ме как от сферите, раз­по­ло­же­ни над Земята, се спусна­ха оп­ре­де­ле­ни ду­хов­ни Същества, за да се въп­лъ­тят в чо­веш­ки тела - те бя­ха пър­ви­те учи­те­ли на човека. Тези Същества от вис­ши­те Йерархии, при­над­ле­жа­щи на сфе­ри­те на Меркурий и Венера - те­зи Синове на Меркурий и Венера - сля­зо­ха на Земята и ста­на­ха пър­ви­те учи­те­ли на мла­до­то човечество. Така че всред то­ва мла­до чо­ве­чес­т­во има­ше та­ки­ва "човеци", ко­ито бро­де­ха по Земята, но те са­мо при­вид­но при­лича­ха на ос­та­на­ли­те Земни жители... Да, дейс­т­ви­тел­но има­ше та­ки­ва "човеци"…

Нека да опи­шем по­ло­же­ни­ето още по-нагледно: Представете си, че през Лемурийската епо­ха ед­но нор­мално раз­ви­то чо­веш­ко съ­щес­т­во сре­ща един та­къв друг "човек". Външно погледнато, Лемурийският чо­век не виж­да­ше не­що по-различно, оба­че всъщ­ност в от­с­рещ­но­то "тяло" бе­ше нав­ля­зъл един Дух, чи­ято сфера се прос­ти­ра­ше на­го­ре до Меркурий или Венера. Следователно, външ­ни­ят об­лик на то­зи "човек" представ­ля­ва­ше ед­на пъл­на илюзия, пъл­на Майа - той из­г­леж­да­ше как­то всич­ки ос­та­на­ли човеци, но всъщ­ност бе­ше до­шъл на Земята ка­то един от Синовете на Меркурий или Венера. Подобни не­ща дейс­т­ви­тел­но се случ­ва­ха в зо­ра­та на чо­веш­ко­то развитие. Синовете на Меркурий и Синовете на Венера чес­то сли­за­ха долу и бро­де­ха по Земята ре­дом с ос­та­на­ли­те Лемурийски човеци, но вът­реш­но те за­паз­ва­ха ха­рак­тер­ни­те осо­бе­нос­ти на Меркурий и на Венера. Ние казахме, че Синовете на Венера, то­ва са Духовете на Личността. Под фор­ма­та на човеци, те­зи Същества бро­де­ха по Земята; и, външ­но погледнато, те бя­ха съв­сем ог­ра­ниче­ни личности, оба­че чрез вът­реш­на­та си си­ла те ръ­ко­во­де­ха човечеството. Така из­г­леж­да­ха не­ща­та през древ­на­та Лемурийска епоха, ко­га­то Синовете на Венера (Архаите) ръ­ко­во­де­ха ця­ло­то човечество… Те бя­ха тол­ко­ва могъщи, кол­ко­то са онези, ко­ито днес на­ри­ча­ме "Духове на народите".

Илюзията, или Майа, скри­ват ис­тин­с­кия об­лик не са­мо на света, но и на човека. И все пак, външ­ни­ят изглед на човека, та­къв ка­къв­то зас­та­ва пред нас, мо­же да от­го­ва­ря на истината - ли­це­то му мо­же да съ­от­ветст­ва на душата – но, от дру­га страна, мо­же да бъ­де и пъл­на илюзия, пъл­на Майа: фак­ти­чес­ки той има ед­на мисия, от­го­ва­ря­ща на мисията, ко­ято са по­ели Синовете на Меркурий и Синовете на Венера. И то­ва трябва да се зна­е­: ко­га­то през древ­нос­т­та во­де­щи­те ин­ди­ви­ду­ал­нос­ти бро­де­ха по Земята, тех­ни­те обик­но­ве­ни име­на ос­та­ва­ха Майа; ето за­що и Е.П. Блаватска[[63]](#endnote-63) изтъква, че всич­ки индивидуалности, из­ди­га­щи се до сте­пен­та Буда, ос­та­ват скри­ти за чо­веш­кия пог­лед и това, ко­ето чо­ве­кът вижда, е са­мо ед­на илюзия. Вие са­ми ще срещ­не­те те­зи ду­ми в "Тайното учение".

И се­га ид­ва ред да от­го­во­рим на въпросите: Как ста­ва така, че един та­къв Син на Венера сли­за на Земята? Как ста­ва така, че един Бодисатва[[64]](#endnote-64) мо­же да жи­вее на Земята? Всеки Бодисатва, как­то и Синовете на Меркурий (Архаи) и Синовете на Венера (Архангели) пред­с­тав­ля­ват важ­на част от раз­ви­ти­ето на на­ша­та Земя и оп­ре­де­лят нейни­те връз­ки с Космоса. Ето за­що ут­ре ще об­съ­дим вът­реш­на­та при­ро­да на Бодисатвите, Синовете на Мерку­рий и Синовете на Венера.

# СЕДМА ЛЕКЦИЯ

Дюселдорф, 16 Април 1909, ве­чер

Картина, която съдържа кръг, текст, рисунка, скица

Описанието е генерирано автоматичноПозволете ми в на­ча­ло­то на днеш­на­та лек­ция да нап­ра­вя ед­на забележка във връзка с края на вче­раш­на­та лекция. Установих, че ня­кои от ува­жа­еми­те слу­ша­те­ли пос­та­ви­ха един ак­цен­т – разбира се, ка­то идея, това е до­пустимо… пос­та­ви­ха ак­цен­та вър­ху следното, а именно, че в схе­ма­тич­ната рисун­ка, нап­ра­ве­на­ от мен, от­дел­ни­те пла­не­ти сто­ят в ед­на ли­ния със Слънцето, об­ра­зу­вайки по то­зи на­чин та­ка на­ре­че­ния съвпад. Оба­че аз нас­той­чи­во мо­ля да се отбележи, че не то­ва е главното[[65]](#endnote-65) - нека не зат­руд­ня­ва­ме на­ша­та ра­бо­та с пог­реш­ни представи... В сми­съ­ла на Коперниковата сис­те­ма ние на­ри­су­вах­ме на­й-­нап­ред Слънцето; пос­ле това, ко­ето от езо­те­рич­на глед­на точ­ка е Венера (която ние днес на­рича­ме Меркурий); после е Меркурий (когото днес на­рича­ме Венера)… и, следвайки Коперниковата сис­те­ма, сти­га­ме и до Земята с ней­на­та Луна; пос­ле ид­ват ор­би­ти­те на Марс, на Юпитер и нак­рая ор­би­та­та на Сатурн /ор­би­ти­те в зелено/… Та­ка би тряб­ва­ло да из­г­леж­да Коперниковата кос­ми­чес­ка система. После аз пред­ло­жих да раз­г­ле­да­ме не­бес­ни­те те­ла спо­ред мис­те­рийни­те ис­ти­ни на Заратустра (впро­чем не си мислете, че Заратустра ви­на­ги е про­по­вяд­вал ед­ни и съ­щи ис­тини)... Ето ни от­но­во пред пос­лед­на­та ри­сун­ка от вче­раш­на­та лекция. Нека да си представим, че то­ва тук го­ре е съз­вез­ди­ето Близнаци и че през съ­от­вет­ни­те пла­не­ти сли­за­ме от там (от зна­ка на Близнаци) до Слънцето. Сега - не­за­ви­си­мо да­ли пла­не­ти­те об­ра­зу­ват съв­пад или не - се опи­тай­те да свър­же­те Слънцето със съз­вез­ди­ето Близнаци… Няма зна­че­ние къ­де се на­ми­рат в мо­мен­та Сатурн, Юпитер или Марс - важ­но­то е да от­бе­ле­жим тех­ни­те орбити /в зелено/, ко­ито пред­с­тав­ля­ват гра­ници­те между от­дел­ни­те Йерархии... Но, ако се­га ис­ка­ме да очер­та­ем об­лас­т­та на Сатурн, ние тряб­ва да пос­та­вим в цен­тъ­ра, не Слънцето, а Земя­та и да опи­шем око­ло нея един кръг /в червено/, ма­кар че в дейс­т­ви­тел­ност той не е кръг, а форма, на­по­до­бя­ва­ща очерта­ни­ята на яйце... Същото тряб­ва да сто­рим и с дру­ги­те не­бес­ни тела. И, когато гле­да­ме та­зи рисунка - от­но­во ви мо­ля да не смес­ва­ме глав­но­то с второстепенното - главното тук е, че по­лу­чих­ме пред­с­та­ва за отдел­ни­те сфе­ри на действие, с ко­ито раз­по­ла­гат вис­ши­те Йерархии (следващата схема изобразява същото[[66]](#endnote-66)).

Картина, която съдържа текст, кръг, скица, диаграма

Описанието е генерирано автоматично

Нека днес се за­ни­ма­ем на­й-­нап­ред с оне­зи Същества от вис­ши­те Йерархии, ко­ито са раз­по­ло­же­ни не­посред­с­т­ве­но над човека. За да из­с­лед­ва­ме тях­на­та природа, не­ка да взе­мем за от­п­рав­на точ­ка са­мия човек… Защото ние бих­ме мог­ли да се из­диг­нем до Йерархията, раз­по­ло­же­на не­пос­ред­с­т­ве­но над нас, са­мо ако си изяс­ним как­то тряб­ва на­ша­та соб­с­т­ве­на природа.

Ние знаем, че такъв, ка­къв­то зас­та­ва пред нас в Земните ус­ло­вия на живот, чо­ве­кът е със­та­вен глав­но от че­ти­ри части. Тези че­ти­ри със­тав­ни час­ти са фи­зи­чес­ко­то тяло, етер­но­то тяло, ас­т­рал­но­то тя­ло и Аз-ът. Нека да си ги пред­с­та­вим наг­лед­но по след­ния начин: Да от­бе­ле­жим с то­зи кръг тук долу фи­зи­чес­ко­то тяло, а над него, с все по­-мал­ки кръгове, да от­бе­ле­жим съ­от­вет­но етер­но­то тяло, ас­т­рал­но­то тя­ло и нак­рая Аз-а. Картина, която съдържа текст, скица, Шрифт, бял

Описанието е генерирано автоматичноВие ве­че зна­ете как про­ти­ча чо­веш­ко­то развитие. В хо­да на сво­ето Земно развитие, чо­ве­кът - из­хож­дай­ки от си­ли­те на Аз-а - за­поч­ва да ра­бо­ти вър­ху сво­ето ас­т­рал­но тя­ло и да го пре­об­ра­зя­ва все по­ве­че и повече… И в об­щи линии, ние мо­жем да кажем: пре­об­ра­зе­но­то чрез Аз-а ас­т­рал­но тяло - или, с дру­ги думи, она­зи част от ас­т­рал­но­то тяло, ко­ято е ве­че под гос­подство­то на Аз-а - се прев­ръ­ща в Манас, или Дух-Себе; сле­до­вател­но Манас, или Дух-Себе, не е ня­ка­къв нов елемент (как­то чес­то мо­жем да чу­ем тук или там), кой­то се при­съ­еди­ня­ва към останалите, а е про­дукт от пре­об­ра­зе­но­то чрез Аз-а чо­веш­ко ас­т­рал­но тяло. Добре запомнете, че не­ща­та ко­ито опис­ва­ме тук, се от­на­сят са­мо за човека... трябва да се па­зим от про­из­вол­ни обоб­ще­ния и да помним, че не­ща­та и Съществата в Космоса са твърде, твър­де раз­лич­ни ед­ни от други… Сега не­ка да от­бе­ле­жим с то­зи нов кръг пе­та­та със­тав­на част, а имен­но пре­об­ра­зе­но­то ас­т­рал­но тяло, или Манас (ма­кар че, стро­го погледнато, той би тряб­ва­ло да бъ­де на­чер­тан вът­ре в са­мо­то ас­т­рал­но тяло). По съ­щия на­чин мо­жем да от­бе­ле­жим с кръг и пре­об­ра­зе­на­та част от етер­но­то тяло, ко­ято на­ри­ча­ме Буди, или Дух-Живот. А съвършенството, ко­ето фи­зи­чес­ко­то тя­ло ще пос­тиг­не през бъ­де­щи­те пла­не­тар­ни въп­лъ­щения Юпитер, Венера и Вулкан, ни поз­во­ля­ва още ­се­га да го на­ре­чем Атма. Следователно, ако си предста­вим съ­вър­ше­ния чо­век на Бъдещия Вулкан, бих­ме мог­ли да го изоб­ра­зим с по­мощ­та на ­тази схема: Започвайки от­го­ре надолу, ние има­ме не­го­ви­те Атма, Буди, Манас, Аз, ас­т­рал­но­то тяло, етер­но­то тя­ло и фи­зи­чес­ко­то тяло. Нека да не пропускаме, че, въп­ре­ки те­зи се­дем принципа, чо­ве­кът си ос­та­ва ед­но ця­лостно същество… Ето кое е същественото...

Но ако се­га се из­диг­нем до след­ва­ща­та Йерархия, ще видим, че там не­ща­та се променят. В цар­с­т­во­то на Ангелои схемата, изоб­ра­зя­ва­ща човека, ста­ва неприложима… Там ние тряб­ва да се из­ра­зим по друг начин /виж следващата схема по-долу/: то­зи Ангел е раз­вил фи­зи­чес­ко­то тяло 1, етер­но­то тяло 2, ас­т­рал­но­то тяло 3, та­ка че в из­вес­тен сми­съл те, всич­ките три, пред­с­тав­ля­ват ед­но цяло... а Азът 4, Манас 5, Буди 6 и Атма 7, съ­щес­т­ву­ват от­дел­но от тях. Ако ис­ка­те да вник­не­те в при­ро­да­та на един Ангел, Вие тряб­ва да си да­де­те смет­ка за следното: Неговите вис­ши със­тав­ни части, ко­ито той е раз­вил и чрез ко­ито про­дъл­жа­ва да се раз­ви­ва - ма­кар че в дейс­т­ви­телност той е из­г­ра­дил са­мо съ­вър­ше­ния Манас, а дру­ги­те две със­тав­ни час­ти ще из­г­ра­ди по­-къс­но - те­зи висши със­тав­ни час­ти се на­ми­рат в ду­хов­ния свят и там те, бих казал, ви­та­ят над ос­та­на­ла­та част от Ангелска­та природа, ко­ято се намира до­лу във фи­зи­чес­кия свят. Ако ис­ка­ме да из­с­лед­ва­ме при­ро­да­та на един Ангел, би тряб­ва­ло да кажем: Ангелът не при­те­жа­ва та­къв не­пос­ред­с­т­ве­но дейс­т­ващ във фи­зи­чес­ко­то тя­ло Аз, ка­къв­то има човекът. На се­гаш­на­та сте­пен от ево­лю­ци­ята той не раз­ви­ва своя Манас, как­то чо­векът нап­ри­мер раз­ви­ва своя Аз... Ето за­що она­зи част от Ангела, ко­ято се на­ми­ра на Земята, съв­сем не из­г­лежда така, ся­каш тя би мог­ла да при­над­ле­жи на ед­но ду­хов­но Същество!

Картина, която съдържа текст, скица, анимирана рисунка, диаграма

Описанието е генерирано автоматичноИ наистина, когато сре­ща­те един човек, вие виждате, че той има всич­ки­те из­б­ро­ени седем прин­ци­пи вът­ре в се­бе си - всич­ко у не­го е ця­лос­т­но и ор­га­ни­чес­ки свърза­но в ед­но не­де­ли­мо цяло. Но ако тър­си­те сре­ща­та с един Ангел, след­ва да има­те предвид, че: не­го­во­то фи­зи­чес­ко тя­ло тук до­лу е са­мо ка­то един вид от­ра­же­ние на не­го­ви­те ду­хов­ни принципи, ко­ито мо­гат да бъ­дат ви­де­ни са­мо го­ре в ду­хов­ния свят... Вие би тряб­ва­ло да тър­си­те фи­зи­чес­ко­то тя­ло на Ангела във вод­ни­те по­то­ци и изпарения, в тла­съ­ци­те на вятъра, в мълниите, ко­ито про­ряз­ват Небето и т.н. Обикновено хо­ра­та смятат, че ед­но тя­ло би тряб­ва­ло да е ог­ра­ни­че­но от всич­ки стра­ни и по­ра­ди то­зи пред­раз­съ­дък им е труд­но да си кажат: Ето, се­га аз стоя пред ед­на мъгла, ко­ято ид­ва и скри­ва це­лия свят, се­га аз стоя пред бли­ка­щия извор, пред бу­шу­ва­щия вятър, се­га аз виж­дам мълниите, ко­ито про­ряз­ват Небето и зная, че всич­ко то­ва са от­к­ро­ве­ни­ята на Ангелите; и зад те­зи фи­зи­чески процеси, ко­ито не са та­ка ряз­ко ограничени, как­то са фор­ми­те на чо­веш­ко­то фи­зи­чес­ко тяло, аз виж­дам не­що духовно. Човекът тряб­ва да раз­вие всич­ки спо­ме­на­ти прин­ци­пи вът­ре в са­мия се­бе си… ето за­що той прос­то не може да си представи, че ед­но фи­зи­чес­ко тя­ло мо­же да се прос­ти­ра и в не­ви­ди­мия свят... Но вие не би­ва да се учудвате, че при­мер­но осем­де­сет Ангела си при­над­ле­жат вза­им­но и, об­ра­зу­вай­ки ед­но цяло, мо­гат да имат на­й-п­лът­на­та част от сво­ето фи­зи­чес­ко тя­ло в та­зи или она­зи вод­на повърхност... Фи­зи­чес­ко­то тя­ло на Ангела не е не­що компактно - към не­го би мог­ла да при­над­ле­жи как­то та­зи вод­на площ, та­ка и дру­га вод­на площ, раз­по­ло­же­на на сто­ти­ци ки­ло­мет­ри встрани...

Накратко: Всичко, ко­ето ни за­оби­ка­ля ка­то вода, въздух, огън и земя, мо­же да съ­дър­жа в се­бе си те­ла­та на оне­зи Същества, ко­ито са раз­по­ложе­ни не­пос­ред­с­т­ве­но над чо­веш­ко­то царство. За да съз­ре Ангелския Аз и Ангелския Манас, яс­но­ви­де­цът тряб­ва да от­п­ра­ви своя пог­лед към ас­т­рал­ния свя­т -­ те­зи две със­тав­ни части на Ангела го гле­дат отгоре. А онази об­лас­т­ в Слънчевата система, ко­ято ние тряб­ва да изследваме, за да си обяс­ним при­ро­да­та на Ангелите, как­то ве­че казахме, се прос­ти­ра до ор­би­та­та на Луната. И все пак при Анге­ли­те не­ща­та са срав­ни­тел­но прости - те из­г­леж­дат така, ся­каш тук до­лу ние има­ме фи­зи­чес­ко­то тя­ло на един Ангел в та­зи или она­зи вод­на площ, в то­зи или он­зи по­лъх на вятъра, а пос­ле яс­но­виж­да­щи­ят пог­лед от­к­ри­ва във вод­на­та площ или във въз­ду­ха при­със­т­ви­ето на ед­но етер­но тя­ло и на ед­но ас­т­рал­но тяло. Ето за­що те­зи три еле­мен­та са съб­ра­ни на ед­но място. Естествено, това, ко­ето шу­ми във вятъ­ра и това, ко­ето ро­мо­ли във водата, е са­мо ма­те­ри­ален из­раз на по­-вис­ши­те със­тав­ни час­ти на Ангелите; етер­но­то тя­ло и ас­т­рал­но­то тя­ло на Ангела мо­гат да се про­явят по на­й-­раз­но­об­раз­ни на­чи­ни във водата, въз­ду­ха и огъня... А ако ис­ка­те да про­ник­не­те в ду­хов­но­-ду­шев­на­та същ­ност на Ангела, вие тряб­ва да от­п­ра­ви­те яс­но­виж­дащ пог­лед в ас­т­рал­ния свят.

Ако прис­тъ­пим към след­ва­ща­та Йерархия – Архангелите - ние ще установим, че там не­ща­та са още по­-различни. Това, ко­ето тук от­бе­ляз­ва­ме ка­то ас­т­рал­но тяло, при Архангелите изоб­що не е свър­за­но с фи­зи­ческо­то тя­ло и с етер­но­то тяло; т.е. дол­ни­те им със­тав­ни части - фи­зи­чес­ко­то тя­ло и етер­но­то тя­ло - са от­де­лени от по­-вис­ши­те със­тав­ни части, ко­ито се на­ми­рат го­ре в ду­хов­ния свят. Искаме ли да си из­г­ра­дим пъл­на пред­с­та­ва за Архангелите, ние тряб­ва да си кажем: Да, тук не­ща­та не са как­то при човека, къ­де­то всич­ки прин­ци­пи са съб­ра­ни на ед­но място - тук ду­хов­но­то е го­ре и в съ­що­то вре­ме то се от­ра­зя­ва долу. Едно фи­зи­чес­ко тя­ло и ед­но етер­но тя­ло мо­гат да се съ­еди­нят са­мо ако фи­зи­чес­ко­то тя­ло е със­та­ве­но от въз­дух или огън. Следователно, вие не бих­те мог­ли да до­ло­ви­те фи­зи­чес­ко­то тя­ло на Архангела в та­зи или она­зи вод­на маса, а са­мо в огъ­ня или вятъра, та­ка че ду­хов­но­то съ­от­ветс­т­вие на етер­но­-фи­зи­чес­ка­та част от Архан­ге­ла вие бих­те мог­ли (с по­мощ­та на яс­но­вид­с­т­во­то) да на­ме­рите са­мо го­ре в ду­хов­ния свят.

И нак­рая ние сти­га­ме до оне­зи Същества, които на­ри­ча­ме Архаи или Духове на Личността. При тях тук до­лу на ри­сун­ка­та ние бих­ме мог­ли да обоз­на­чим са­мо фи­зи­чес­ко­то тяло - всич­ко ос­та­на­ло е го­ре в ду­ховния свят. Едно та­ко­ва фи­зи­чес­ко тя­ло мо­же да жи­вее са­мо в огъня. Да, Вие бих­те мог­ли да усе­ти­те фи­зи­ческо­то тя­ло на Архаите са­мо в еле­мен­та "огън". И все­ки път, ко­га­то виж­да­те огнената ди­ря на светкавицата, би тряб­ва­ло да си казвате: „Тук на­ис­ти­на е скри­то не­що от тя­ло­то на Архаите, но са­мо го­ре в ду­хов­ния свят, с по­мощ­та на ясновидството, аз ще от­к­рия ду­хов­но­то съ­от­ветс­т­вие на фи­зи­чес­ко­то му тяло“.

Духовно-научното из­с­лед­ва­не про­ти­ча срав­ни­тел­но лес­но имен­но в сфе­ра­та на Архаите. Припомнете си, че те­зи Духове на Личността се на­ми­рат в кос­ми­чес­ка­та област, ко­ято се про­ек­ти­ра до ас­т­ро­но­ми­чес­кия Меркурий, рес­пек­тив­но до Венера в сми­съ­ла на древ­ни­те Мистерии. Да предположим, че да­ден чо­век е напред­нал до та­ка­ва степен, че мо­же да наб­лю­да­ва те­зи Духове на Личността, чи­ято сфе­ра на дейс­т­вие се опре­де­ля от ас­т­ро­но­ми­чес­кия Меркурий. Когато на­соч­ва своя яс­но­виж­дащ пог­лед към езотеричната Венера, за да наб­лю­да­ва там ця­ла­та общност, със­та­ве­на от Духовете на Личността, той знае: в ог­не­но­то тя­ло на та­зи свет­ка­ви­ца се от­ра­зя­ват Духовете на Личността, за­що­то там, в светкавицата, се на­ми­ра тях­но­то фи­зи­чес­ко тяло.

Сега ид­ва ред на още по­-вис­ши­те Същества, ко­ито се на­ми­рат в сфе­ра­та на Слънцето. Но днес ние ня­ма да се за­ни­ма­ва­ме под­роб­но с те­зи Власти, или Ексузиаи... Само ще изтъкнем, че Съществата на Меркурий и Венера - чи­ито фи­зи­чес­ки те­ла се на­ми­рат в огъ­ня и във въз­ду­ха - са тех­ни из­пъл­ни­тел­ни органи… Или с дру­ги думи: оне­зи Същества, ко­ито жи­ве­ят на Слънцето, прев­ръ­щат в свои слу­жи­те­ли Духовете на Венера, жи­ве­ещи в огъ­ня и Духовете на Меркурий, жи­ве­ещи във въздуха. Не слу­чай­но в Библията четем: "И Бог нап­ра­ви от ог­не­ни­те пла­мъ­ци свои слу­жи­те­ли и от вет­ро­ве­те свои пратеници"[[67]](#endnote-67)… Виждате, че ре­ли­ги­оз­ни­те тек­с­то­ве са из­в­ле­че­ни от ду­хов­ни­те фак­ти и са в пъл­но съ­от­ветс­т­вие с ре­зул­та­ти­те от яс­новиж­да­що­то познание...

Следователно, ние виждаме, че трите Йерархии, раз­по­ло­же­ни не­пос­ред­с­т­ве­но над нас, са тяс­но свър­за­ни с на­ше­то соб­с­т­ве­но съществуване. Човекът е това, ко­ето представлява, са­мо за­що­то е по­лу­чил не­що от твър­да­та Земна материя. И то­зи факт го от­ли­ча­ва от всич­ки дру­ги същества, прев­ръ­ща го в ин­ди­ви­ду­ал­ност, ко­ято със­ре­до­то­ча­ва в се­бе си всич­ки спо­ме­на­ти седем принципи. През епо­ха­та на Старата Луна чо­ве­кът все още при­ли­ча­ше на дру­ги­те същества, но впос­лед­с­т­вие с не­го нас­тъ­пи­ха съ­щес­т­ве­ни промени. Едва на Земя­та човекът, бих казал, се приб­ра в сво­ята ко­жа и се пре­вър­на в ед­но цялостно, обо­со­бе­но в се­бе си съ­щество - ед­ва на Земята той се пре­вър­на в ед­но ор­га­нич­но цяло, със­та­ве­но от фи­зи­чес­ко тяло, етер­но тяло, ас­т­рал­но тя­ло и Аз… Фак­ти­чес­ки та­зи кон­со­ли­да­ция не съ­щес­т­ву­ва от дълго време... Ако се вър­нем на­зад към пър­ва­та фа­за на Атлантската епоха, там ще от­к­ри­ем, че човекът не усе­ща­ше Аз-а на­пъл­но в себе си и, бих казал, все още очак­ва­ше ид­ва­не­то на Аз-а… И ако бих­ме мог­ли да се вър­нем още по­-на­зад в пла­не­тар­но­то раз­ви­тие на Земята, би тряб­ва­ло да кажем: Тук чо­ве­кът все още е със­та­вен са­мо от фи­зи­ческо тяло, етер­но тя­ло и ас­т­рал­но тяло. А ако се пре­не­се­те на­зад до Лемурийската епоха, ще ус­та­но­вите, че Земният чо­век не при­те­жа­ва­ше то­ва един­с­т­во от фи­зи­чес­ко тяло, етер­но тя­ло и астрал­но тяло[[68]](#endnote-68) - нещо, ко­ето е всъщност ха­рак­тер­но и за Ангелите... Съ­еди­ня­ва­не­то на та­зи тро­ич­на фор­ма­ция с Аз-а се из­вър­ши именно от то­зи мо­мент нататък – процес, включващ и Атлантската епоха... Следователно, през Лемурийската епоха, по Земята бро­деха та­ки­ва човеци, ко­ито раз­по­ла­га­ха са­мо с фи­зи­чес­ко тяло, етер­но тя­ло и ас­т­рал­но тяло - ето за­що те не бя­ха чо­ве­ци в днеш­ния сми­съл на думата, по­не­же не мо­же­ха ни­то да мислят, ни­то да осъ­щес­т­вя­ват как­вато и да е фор­ма на чо­веш­ко поведение.

И се­га на на­ша­та Земя нас­тъ­пи ед­но във вис­ша сте­пен за­бе­ле­жи­тел­но събитие. Човеците, които, през Лему­рийс­ка­та епо­ха раз­по­ла­га­ха са­мо с фи­зи­чес­ко тяло, етер­но тя­ло и ас­т­рал­но тяло, не мо­же­ха да си по­могнат сами - те не мо­же­ха да се "справят" със Земята, ни­то мо­же­ха да раз­бе­рат как­ва е тях­на­та за­да­ча на Земята... Ето за­що от Небето - на пър­во вре­ме от Венера[[69]](#endnote-69) - сля­зо­ха оп­ре­де­ле­ни ду­хов­ни Същества; и по­не­же ве­че има­ха ня­как­во от­но­ше­ние към то­ва или оно­ва фи­зи­чес­ко тяло, те мо­жа­ха да об­лъх­нат и оду­ше­вят фи­зи­чески­те те­ла на пър­ви­те Земни обитатели. Следователно, част от те­зи Лемурийски човеци, ко­ито бро­де­ха по Земята ре­дом с останалите, има­ха друг вид фи­зи­чес­ки тела - те­зи фи­зи­чес­ки те­ла бя­ха об­лъх­ва­ни и оду­шевя­ва­ни от Духовете на Венера, Духовете на Личността. Но тък­мо по­ра­ди обстоятелството, че то­зи или он­зи Лемурийски чо­век но­се­ше в сво­ето фи­зи­чес­ко тя­ло един от Духовете на Венера, той мо­же­ше да уп­ражня­ва мо­гъ­що вли­яние вър­ху ця­ло­то си обкръжение. Външно погледнато, те­зи Лемурийски чо­ве­ци не се раз­ли­ча­ва­ха от другите, но по­ра­ди при­със­т­ви­ето на Духовете на Личността в тех­ни­те фи­зи­чес­ки тела, те­зи из­б­ра­ни ин­ди­ви­ди дейс­т­ва­ха под­чер­та­но су­гес­тив­но[[70]](#endnote-70) вър­ху ця­ло­то свое обкръжение. Днес ни­къ­де не можем да от­к­ри­ем до­ри сле­да от оно­ва внимание, от оно­ва страхопочитание, с ко­ето те бя­ха пос­ре­ща­ни навсякъде. Всички преселения, има­щи за цел за­сел­ва­не­то на оп­ре­де­ле­ни територии, бя­ха ръ­ко­во­де­ни от та­кива индивидуалности, ко­ито но­се­ха в се­бе си Духовете на Личността. Те не се нуж­да­еха от ня­ка­къв език (впро­чем то­га­ва ези­кът не съществуваше)… не се нуж­да­еха и от ня­как­ви външ­ни знаци… И ко­га­то ед­но та­ко­ва съ­щес­т­во смет­не­ше за не­об­хо­ди­мо да по­ве­де на­род­ни­те ма­си от ед­но мяс­то на друго, те го след­ва­ха без изоб­що да се замислят… Мисленето, как­то и говорът[[71]](#endnote-71), то­га­ва все още не съ­щес­т­ву­ва­ха­; те се раз­ви­ха по-късно.

И така, през древ­на­та Лемурийска епо­ха Духовете на Личността, ка­то Духове на Венера, сли­за­ха на Земя­та - зав­ла­дя­ва­ха фи­зи­чес­ки­те те­ла на из­б­ра­ни от тях човеци. Тези Духове на Венера, ко­ито сли­за­ха на Земята в чо­веш­ки об­раз (такъв, ка­къв­то той бе­ше то­га­ва) пред­с­тав­ля­ва­ха за Макрокосмоса не­що съвсем раз­лич­но от дру­ги­те чо­веш­ки същества… Тяхното вли­яние се прос­ти­ра­ше на­го­ре до Венера, а дейс­т­вията им има­ха ре­ши­тел­но зна­че­ние за ця­ла­та кос­ми­чес­ка система… Те мо­же­ха да пред­вож­дат це­ли на­ро­ди от ед­но мяс­то на друго, за­що­то мо­ти­ви­те за тех­ни­те дейс­т­вия ид­ва­ха не са­мо от Земята, но и от ней­но­то кос­ми­чес­ко обкръжение.

Но ево­лю­ци­ята на чо­ве­чес­т­во­то продължаваше. Сега въз­ник­на не­об­хо­ди­мос­т­та от това, да се на­ме­сят и Архангелите, Духовете на Меркурий - те тряб­ва­ше да оду­ше­вят и ожи­вот­во­рят това, ко­ето бе­ше до­лу на Земята. Тези съ­би­тия се ра­зиг­ра­ва­ха глав­но през Атлантската епоха. Духовете на Меркурий, Архангелите, или Архангелои, за­поч­на­ха да сли­зат на Земята... Те бя­ха в със­то­яние да зав­ла­дя­ват как­то физическите, та­ка и етер­ни­те те­ла на Земните обитатели. Всред ат­лан­т­ци­те съ­що има­ше та­ки­ва чо­веш­ки същества, ко­ито външ­но не се раз­ли­ча­ва­ха от другите, но в сво­ите фи­зи­чес­ки и етер­ни те­ла но­се­ха един или друг Архангел. И ако си при­пом­ни­те това, ко­ето ка­зах­ме вчера - че Архангелите имат за­да­ча­та да ръ­ко­во­дят це­ли народи - вие ще разберете, че един та­къв човек, кой­то но­си в се­бе си един Архангел, мо­же­ше да по­ве­де след се­бе си ог­ром­ни чо­веш­ки ма­си от ат­лан­т­с­ко­то на­се­ле­ние и да ги под­чи­ни на законите, ко­ито по­лу­ча­ваше нап­ра­во от Небето.

Така из­г­леж­да­ха ве­ли­ки­те пред­во­ди­те­ли на чо­ве­чес­т­во­то през Лемурийската епоха, ко­га­то ево­лю­ци­ята изис­к­ва­ше широки, ма­щаб­ни действия, ин­с­пи­ри­ра­ни от Духовете на Венера. А онези - ко­ито през Атлантската епо­ха пред­вож­да­ха по­-­ог­ра­ни­че­ни гру­пи хора - бя­ха ин­с­пи­ри­ра­ни от Архангелите. Това, ко­ето обик­но­вено се раз­каз­ва за "царете-свещеници" от Атлантската епоха, е пъл­на илюзия - те всъщност бя­ха не­що съв­сем раз­лично от това, ко­ето по­каз­ва­ше външ­ни­ят им вид… В тях­но­то фи­зи­чес­ко тя­ло и етер­но тя­ло жи­вееше един Архангел и той бе този, кой­то действа! Ако се вър­нем към Атлантската епо­ха, ние бих­ме мог­ли да из­ди­рим и тай­ни­те места, тай­ни­те центрове, къ­де­то са би­ли обу­ча­ва­ни те­зи пред­во­ди­те­ли на човечеството… Тези тайни мес­та мо­жем да на­ре­чем оракули, ма­кар че име­то ид­ва от ­по­-къс­ни времена. Да, оне­зи ат­лан­т­с­ки ин­дивидуалности, ко­ито но­се­ха в се­бе си Архангелите, бя­ха обу­ча­ва­ни в Мистерийните цен­т­ро­ве и, слу­жей­ки си с мис­те­рий­на­та мъдрост, те мо­же­ха да се про­явя­ват ка­то ве­ли­ки Учители на човечеството, а меж­дув­ремен­но прив­ли­ча­ха и дру­ги чо­веш­ки ин­ди­ви­ду­ал­нос­ти ка­то слу­жи­те­ли и све­ще­ни­ци в Мистериите.

Важно е да знаем, че през Атлантската епо­ха има­ше та­ки­ва чо­веш­ки индивидуалности, ко­ито в сво­ите физи­чес­ки и етер­ни те­ла но­се­ха един или друг Архангел. И ако яс­но­виж­да­щи­ят пог­лед би срещ­нал та­къв човек, той би ви­дял фи­зи­чес­ко­то му тяло, но зад фи­зи­чес­ко­то тяло - зад фи­зи­чес­кия чо­век - той би ви­дял как ед­на ги­ган­т­с­ка фи­гу­ра се из­ди­га на­го­ре и как пос­те­пен­но тя из­губ­ва сво­ите очер­та­ния в не­ви­ди­мия свят: та­ка из­г­леж­да­ше ин­с­пи­ри­ра­щи­ят Архангел. Една та­ка­ва личност, над ко­ято се из­ди­га­ше ин­с­пи­ри­ра­щ Архангел, про­явя­ва­ше из­вес­т­на двойственост… Когато те­зи индивидуалности умираха, фи­зи­чес­ко­то тя­ло се разлагаше спо­ред фи­зи­чес­ки­те за­ко­ни на Атлантида… Да, фи­зи­чес­ко­то тя­ло се разтваряше, въп­ре­ки че бе­ше ин­с­пи­рира­но от Архангел, оба­че етер­но­то тя­ло не се разтваряше!

Да, съществува ед­на духовна, спи­ри­ту­ал­на икономия[[72]](#endnote-72), ко­ято неп­ре­къс­на­то изис­к­ва да ù бъ­дат предста­вя­ни из­к­лю­че­ния на това, ко­ето ние обик­но­ве­но раз­г­леж­да­ме ка­то ут­вър­де­ни ду­хов­но­-на­уч­ни истини. Ние чес­то казваме (и в об­щи ли­нии то­ва е вярно): ко­га­то чо­век умира, той пър­во от­х­вър­ля сво­ето физи­чес­ко тяло, а след из­вес­т­но вре­ме от­х­вър­ля сво­ето етер­но тяло - етер­но­то тя­ло се раз­т­ва­ря в ми­ро­вия етер с из­к­лю­че­ние на един остатък: ек­с­т­рак­тът от чо­веш­ко­то етер­но тяло… Така ста­ва обикновено, обаче има ог­ром­на раз­ли­ка меж­ду обик­но­ве­но­то етер­но тя­ло и етер­но­то тя­ло на пос­ве­те­ни­те в ат­лан­т­с­ки­те Мистерии. Етерното тя­ло на пос­ве­те­ния има го­ля­ма стойност - то не из­чез­ва в ми­ро­вия етер, а ос­та­ва съх­ра­не­но в ду­хов­ния свят. Според ука­за­ния от най-вис­шия пос­ве­тен на Атлантския ора­кул, етер­ни­те те­ла на се­дем­те на­й-­из­тък­на­ти посветени бя­ха за­па­зе­ни... След тях­на­та смърт Архангелите, ко­ито жи­ве­еха в тех­ни­те етерни тела, се вър­на­ха от­но­во го­ре във вис­ши­те светове, обаче етер­ни­те те­ла бя­ха запазени - ес­тес­т­ве­но не в ма­те­ри­ален вид, а спо­ред ду­хов­ни­те закони...

Атлантският пос­ве­тен на Слънчевия ора­кул бе­ше не друг, а онзи, ко­го­то чес­то на­ри­ча­ме Ману[[73]](#endnote-73). Точно той пред­вож­да­ше ос­тан­ки­те от ат­лан­т­с­ко­то население (ко­ето на­джи­вя Атлантската катастрофа) към Азия, къ­де­то тряб­ва­ше да бъ­дат ос­но­ва­ни но­ви­те култури. Той въз­пи­та мно­го поколения, а ко­га­то под­гот­ви се­дем от на­й-­нап­ред­на­ли­те посветени, той втъ­ка в тях­но­то етер­но тя­ло оне­зи се­дем етер­ни тела, ко­ито през Атлантската епо­ха бя­ха оби­та­ва­ни от Архангелите, а впос­лед­с­т­вие за­па­зе­ни в ду­хов­ния свят. Тези се­дем уче­ни­ци на Ману - се­дем­те све­ще­ни Риши - ос­но­ва­ха Първата сле­дат­лан­т­с­ка култура. В се­бе си те носе­ха етер­ни­те те­ла на ве­ли­ки­те ат­лан­т­с­ки посветени. Така те съв­мес­т­но дейс­т­­ват в миналото, нас­то­ящето и бъдещето. Външно пог­лед­на­то, те­зи се­дем све­ще­ни Риши из­г­леж­да­ха ка­то съв­сем обик­но­ве­ни хора, за­що­то тях­но­то ас­т­рал­но тя­ло и тех­ни­ят Аз не бя­ха на ви­со­та­та на етер­но­то тяло. А тък­мо етер­но­то тя­ло им поз­во­ля­ва­ше да из­пъл­ня­ват сво­ята ве­ли­ка задача; има­ше часове, ко­га­то ин­с­пи­ра­ци­ите дейс­т­ва­ха напра­во в тях­но­то етер­но тяло. И то­га­ва те про­из­на­ся­ха неща, ко­ито ни­ко­га не би­ха мог­ли да ка­жат от са­ми­те се­бе си - от ус­т­ни­те им зву­че­ше това, ко­ето ин­с­пи­ра­ци­ите пос­ти­га­ха в тях­но­то етер­но тяло. Що се от­на­сяше до тех­ни­те соб­с­т­ве­ни раз­съ­дъч­ни способности, те бя­ха съв­сем обик­но­ве­ни хора; но ко­га­то уд­ря­ше часът на ин­с­пи­ра­ци­ята и в дейс­т­вие вли­за­ше са­мо­то етер­но тяло, тога­ва те из­го­ва­ря­ха на­й-­вис­ши­те тай­ни за на­ша­та Слънчева сис­те­ма и за Космоса изобщо.

Това е та­ка за­що­то в на­ча­ло­то на Следатлантската епо­ха чо­ве­чес­т­во­то все още не бе­ше дос­та­тъч­но нап­реднало, за да се ли­ши от вдъхновенията, ид­ва­щи отгоре. Ние видяхме, че за Лемурийското чо­ве­чес­т­во "вдъх­новенията" се из­ра­зя­ва­ха в това, че фи­зи­чес­ко­то тя­ло бе­ше оду­ше­вя­ва­но от Духовете на Личността; през Атлантската епо­ха фи­зи­чес­ко­то тя­ло и етер­но­то тя­ло бя­ха оду­ше­вя­ва­ни от Архангелите; а се­га ве­ли­ки­те пред­во­ди­те­ли на чо­ве­чес­т­во­то пър­во­на­чал­но бя­ха вдъх­но­вя­ва­ни от Ангелите, ко­ито сли­за­ха и се вмък­ва­ха в тех­ни­те физически, етер­ни и ас­т­рал­ни тела. Следователно, ве­ли­ки­те пред­во­ди­те­ли на Първата ат­лан­т­с­ка епо­ха при­те­жа­ва­ха не прос­то чо­веш­ки физически, етер­ни и ас­т­рал­ни тела, а вът­ре в тях, и глав­но в етер­ните те­ла, се на­ми­ра­ха те, Ангелите. И тък­мо по­ра­ди та­зи при­чи­на ве­ли­ки­те пред­во­ди­те­ли на чо­ве­чес­т­во­то мо­же­ха да се взи­рат в сво­ите ми­на­ли инкарнации. Обикновеният чо­век не мо­же да сто­ри това, по­не­же той все още не е раз­вил в се­бе си Манас - на не­го те­пър­ва му пред­с­тои да ста­не Ангел. Да, те­зи пред­во­ди­те­ли на човечеството, из­би­ра­ни всред ос­та­на­ли­те хора, но­се­ха в сво­ето физическо, етер­но и ас­т­рал­но тя­ло ед­но Ангелско Същество и то ги про­низ­ва­ше от ­к­рай до край. И тук ние на­но­во се сблъс­к­ва­ме с Майа, за­що­то ис­тин­с­ка­та същ­ност на те­зи пос­ве­те­ни бе­ше не­що съв­сем раз­лич­но от това, ко­ето виж­да­ха фи­зи­чес­ки­те очи… Те бя­ха личности, в чи­ито те­ла жи­ве­еха Ангели и Ангелите им да­ва­ха това, от ко­ето те се нуждаеха, за да бъ­дат учи­те­ли и пред­во­ди­те­ли на човечеството. Великите ос­но­ва­те­ли на ре­ли­гии съ­що бя­ха хора, об­се­бе­ни от Ангели… И това, ко­ето те говореха, ид­ва­ше не от тях самите, а от Ангелите[[74]](#endnote-74).

Дори и ко­га­то опис­ва­ме кос­ми­чес­ки­те съ­би­тия в тях­на­та пъл­на за­ко­но­мер­ност и последователност, ние знаем, че ево­лю­ци­он­ни­те про­це­си чес­то се преплитат. Като ос­нов­но правило, на­пъл­но вяр­но е, че през Лему­рийс­ка­та епо­ха от чо­веш­ки­те съ­щес­т­ва всъщ­ност го­во­ре­ха Духовете на Личността, а през Следатлантска­та епо­ха - то­ва бя­ха Ангелите. Обаче през Следатлантската епо­ха все още има­ше та­ки­ва чо­веш­ки съ­щества, чи­ито фи­зи­чес­ки те­ла бя­ха зав­ла­дя­ва­ни от Духовете на Личността, и, въп­ре­ки че жи­ве­еха в Следатлантска­та епоха, тях­но­то по­ло­же­ние бе­ше сход­но с то­ва от Лемурийската епоха… Следователно, през Следатлан­т­с­ка­та епо­ха все още има­ше та­ки­ва хора, ко­ито - въп­ре­ки че но­се­ха от­ли­чи­тел­ни­те външ­ни бе­ле­зи на един или друг на­род - все още но­се­ха в се­бе си и един от Духовете на Личността, и ка­то тех­ни въп­лъ­щения те се про­явя­ва­ха ка­то пред­во­ди­те­ли на човечеството. През Следатлантската епо­ха има­ше и хора, които но­се­ха в се­бе си един от Архангелите, или Духовете на Меркурий, кой­то про­ник­ва­ше в тях­но­то фи­зи­ческо тяло, и на­й-­ве­че в тях­но­то етер­но тяло. И нак­рая има­ше ед­на тре­та ка­те­го­рия чо­веш­ки същества, които са ин­с­пи­ри­ра­ни в сво­ето физическо, етер­но и ас­т­рал­но тя­ло от Ангелите, и следователно, от тях го­вореха Ангелите.

Според из­точ­но­то учение, те­зи лич­нос­ти по­лу­ча­ва­ха осо­бе­ни имена. Следователно, ако един чо­век от наша­та Следатлантска епо­ха при­ли­ча­ше на всич­ки останали, оба­че но­се­ше в се­бе си, чак до фи­зи­чес­ко­то тяло, един от Духовете на Личността, из­точ­но­то уче­ние го на­зо­ва­ва­ше Дхиани-Буда. И така, Дхиани-Буда е ед­но уни­вер­сал­но име за оне­зи чо­веш­ки същества, чи­ито фи­зи­чес­ки те­ла са об­х­ва­на­ти от един Дух на Личността. А оне­зи личности, жи­ве­ещи през Следатлантската епоха, чи­ето етер­но тя­ло е про­ник­на­то от един Архангел, се на­ри­чат Бодисатви. И нак­рая онзи, кой­то в сво­ето физическо, етер­но и ас­т­рал­но тя­ло но­си един Ангел, се на­ри­ча Буда. Така ние има­ме три степени: Дхиани-Буда, Бодисатва и Буда. Ето как изглеж­да ис­тин­с­ко­то уче­ние за съ­щес­т­ва­та Буда, ко­га­то го раз­г­леж­да­ме във връз­ка с вис­ши­те Йерархии.

Да, об­ръ­щай­ки се на­зад към на­ши­те да­леч­ни предшественици, всред тях ние от­к­ри­ва­ме и такива, ко­ито висшите духов­ни­ Йерархии са "разпратили" на от­дел­ни­те планети, за­що­то ду­хов­ни­те Същества от висшите Йерархии са уп­раж­ня­ва­ли сво­ите въз­дейс­т­вия вър­ху тях - вър­ху те­зи "пла­не­тар­ни човеци" - още пре­ди въз­ник­ва­не­то на наша­та Земя, съз­да­вай­ки не­об­хо­ди­ми­те пред­пос­тав­ки за тях­но­то вът­реш­но израстване. Тук е скри­та ед­на неве­ро­ят­но дъл­бо­ка мъдрост. И за нас е от ог­ром­но значение, че мо­жем да из­с­лед­ва­ме тък­мо та­зи мъдрост, ко­ято на­соч­ва­ше чо­ве­чес­т­во­то още в на­й-­ран­ни­те ми­го­ве от не­го­во­то развитие.

Следователно, ко­га­то Вие чу­ва­те да се го­во­ри за Буда - а из­точ­но­то уче­ние спо­ме­на­ва не са­мо един Буда, а мно­го Буди, които, естествено, имат раз­лич­на сте­пен на съ­вър­шен­с­т­во - имай­те пред­вид следното: Един Буда мо­же да из­г­леж­да ка­то обик­но­вен човек, оба­че зад не­го мо­же се на­ми­ра и Бодисатва, а съ­що и Дхиани-Буда; ка­то са­ми­ят Бодисатва мо­же и да не сле­зе до фи­зи­чес­ко­то тяло, а да се ог­ра­ни­чи са­мо до оду­шевя­ва­не на етер­но­то тяло, та­ка че вие би­х­те срещ­на­ли ед­но същество, ко­ето е в със­то­яние да оду­ше­ви и инспи­ри­ра са­мо етерното, но не и фи­зи­чес­ко­то тя­ло на човека. Но би мог­ло да се слу­чи и друго: един та­къв фи­зи­чес­ки не­ви­дим Бодисатва - за­що­то ако се про­явя­ва са­мо в етер­но­то тяло, той на­ис­ти­на ос­та­ва не­видим за фи­зи­чес­ки­те очи - един та­къв Бодисатва да ин­с­пи­ри­ра на свой ред Буда. И в то­зи слу­чай ние бихме има­ли чо­веш­кия Буда, кой­то ве­че е ин­с­пи­ри­ран от ед­но Ангелско Същество, ко­й­то оба­че в сво­ето етерно тя­ло е ин­с­пи­ри­ран съ­що и от ед­но Архангелско Същество. Същественото тук е, че ние изоб­що мо­жем да про­ник­нем в та­зи уди­ви­тел­на слож­ност на чо­веш­ко­то съ­щество. И ако обър­нем пог­лед към ед­на или дру­га ин­ди­ви­ду­ал­ност от миналото, ние бих­ме мог­ли да я раз­берем, са­мо ако я раз­г­леж­да­ме ка­то един вид сбор­но място, къ­де­то са си да­ва­ли сре­ща мно­го и на­й-­раз­лич­ни ду­хов­ни Същества. Вярно е, че не всич­ки епо­хи са раз­по­ла­га­ли с дос­та­тъч­но ве­ли­ки хора, ко­и­то са мо­жели да бъ­дат ин­с­пи­ри­ра­ни от ду­хов­ни­те Същества… И чес­то пъ­ти ед­на един­с­т­ве­на лич­ност е тряб­ва­ло да бъде ин­с­пи­ри­ра­на от най-­раз­лич­ни Същества, при­над­ле­жа­щи към вис­ши­те Йерархии. Понякога от ед­на и съща лич­ност го­во­ре­ха не са­мо Духовете на Меркурий, но и Духовете на Венера. Вие виждате, следователно, че тук ние си слу­жим с та­ки­ва понятия, ко­ито ни поз­во­ля­ват да вник­нем в са­ма­та ос­но­ва на об­що­чо­вешко­то раз­ви­тие и да раз­бе­рем как­во се крие зад чо­веш­ка­та личност, за­що­то ако ние раз­г­леж­да­ме са­мо нейния фи­зи­чес­ки облик, тя ос­та­ва скри­та зад бу­ло­то на Майа.

Утре ще прос­ле­дим въз­ник­ва­не­то на от­дел­ни­те фи­зи­чес­ки планети, за­що­то до то­зи мо­мент ние ги раз­г­леждах­ме са­мо ка­то мар­ки­ро­въч­ни знаци, оп­ре­де­ля­щи "обиталищата" на раз­лич­ни­те Същества от вис­ши­те Йерархии.

# ОСМА ЛЕКЦИЯ

Дюселдорф, 17 Април 1909, ве­чер

Днес се приб­ли­жа­ва­ме до един раздел, свър­зан с от­но­ше­ни­ето на вис­ши­те Същества към на­ша­та Слънче­ва система, кой­то мо­же да се ока­же във вис­ша сте­пен по­доз­ри­те­лен за все­ки съв­ре­ме­нен човек, чий­то ми­рог­лед ве­че е фор­ми­ран от ес­тес­т­ве­ни­те науки, за­що­то ще се сблъс­ка­ме с та­ки­ва неща, за ко­ито днешни­те уче­ни не би­ха мог­ли да имат аб­со­лют­но ни­как­ва представа. Естествено, не ста­ва ду­ма за ня­какво вза­им­но съгласие, ма­кар че все­ки, стъ­пил здра­во вър­ху ос­но­ви­те на окултизма, мо­же да об­х­ва­не от сво­я глед­на точ­ка по­ве­че­то факти, как­то и тях­но­то тре­ти­ра­не от стра­на на ес­тес­т­ве­ни­те науки. Вие ни­къ­де ня­ма да от­к­ри­ете ня­как­во про­ти­во­ре­чие меж­ду из­не­се­ни­те в те­зи лек­ции дан­ни и твър­де­ни­ята на съв­ре­мен­на­та наука, въп­ре­ки че хар­мо­ни­ята меж­ду тях, естествено, съв­сем не е лес­на за постигане. Обаче оне­зи от вас, ко­ито имат тър­пе­ни­ето да прос­ле­дят не­ща­та от на­ча­ло­то до края, ще се убедят, че от­дел­ните фраг­мен­ти ра­но или къс­но зас­та­ват пред нас в сво­ята ве­ли­чес­т­ве­на цялост.

По то­зи по­вод не­ка само да вмъкна, че част от нещата, ко­ито ще ра­зис­к­ва­ме през след­ва­щи­те лекции, бя­ха ве­че осветлени (ма­кар и от дру­га глед­на точка) по вре­ме на лек­ци­он­ни­те цикли, из­не­се­ни от мен в Щутгарт и Лайпциг[[75]](#endnote-75)… И все пак, ако ня­кой при­бег­не до външ­ни съ­пос­тав­ки меж­ду те­зи цик­ли и мо­ите се­гашни обяснения, мо­же дейс­т­ви­тел­но да на­ме­ри немал­ко противоречия… Това про­из­ти­ча са­мо и един­с­т­ве­но от обстоятелството, че по вре­ме на лек­ци­ите мо­ята за­да­ча е не да об­съж­дам раз­ни аб­с­т­рак­т­ни теории, а да се със­ре­до­то­ча вър­ху фактите, ко­ито се от­к­ри­ват пред яс­но­виж­да­що­то съзнание - а фак­ти­те мо­гат да са твърде раз­лич­ни в за­ви­си­мост от глед­на­та точка... дори ед­но и съ­що дър­во из­г­леж­да по съв­сем раз­ли­чен начин, ако го на­ри­су­ва­те от ед­на страна, а пос­ле го на­ри­су­ва­те от­но­во от дру­га страна… Същото се от­нася и за ду­хов­ни­те факти, ако ги раз­г­леж­да­те от ед­на или дру­га глед­на точка.

Разбира се, ако из­хож­да­ме са­мо от ня­кол­ко по­ня­тия и ис­ка­ме да кон­с­т­ру­ира­ме ед­на система, е съв­сем лесно (и то още предварително) да ус­пе­ем в на­чи­на­ни­ето си - аб­с­т­рак­т­на­та сис­те­ма мо­же да се по­яви мно­го бързо! Ако оба­че за­поч­ва­ме ра­бо­та­та си от основите – от долу - то­га­ва хар­мо­нич­но­то един­с­т­во се пос­ти­га труд­но и то ид­ва ка­то един вид увен­ча­ва­не на всич­ки на­ши усилия.

Тряб­ва най-вече да се за­мис­ля­ме вър­ху вся­ко на­ше изказване - с как­ва цел и в ка­къв сми­съл го пра­вим ние в то­зи момент! Когато нап­ри­мер в да­де­на по­пу­ляр­на книж­ка се твърди, че на Юпитер въз­ду­хът би тряб­вало да е плъ­тен кол­ко­то ме­да или катрана и, ко­га­то в из­вес­тен сми­съл Духовната на­ука на­ми­ра та­зи пред­с­тава за твър­де гротескна, от стра­на на офи­ци­ал­на­та на­ука мо­же да проз­ву­чи опровержението: А зна­ете ли, че съв­ре­мен­на­та фи­зи­ка дейс­т­ви­тел­но мо­же да до­ве­де въз­ду­ха до гъс­то­та­та на ме­да и катрана? Разбира се, то­ва е един на­учен факт, оба­че същ­нос­т­та на въп­ро­са не е в това... Да, това, ко­ето на­ука­та на­ри­ча "въздух" може да бъ­де сгъстено; но за ду­хов­но­-на­уч­но­то из­с­лед­ва­не то е рав­но­сил­но на факта, че водата, прев­ръ­щайки се в лед, мо­же да ста­не твър­да ка­то камък. Разбира се, ле­дът е вода, но тук важ­но­то се свеж­да до съвсем друго - свеж­да се до това да­ли раз­г­леж­да­ме не­ща­та по един жив начин или по мър­тъв[[76]](#endnote-76) начин, как­то то­ва пра­ви днешна­та наука. Безспорно, ле­дът е вода, оба­че как­во би ка­зал онзи, кой­то е свик­нал це­ло­го­диш­но да зад­вижва сво­ята мел­ни­ца с вода, ако го по­съ­вет­ва­ме да опи­та съ­що­то не с вода, а с лед? Следователно, не­ща­та опи­рат не до аб­с­т­рак­т­на­та представа, че ле­дът е вода, а до не­об­хо­ди­мос­т­та от раз­би­ра­не­то на Вселената[[77]](#endnote-77). И то­га­ва ние ще сме при­ну­де­ни да по­тър­сим съв­сем дру­ги глед­ни точки, а не аб­с­т­рак­т­ни­те пред­с­та­ви за чис­то ма­те­ри­ал­на­та ме­та­мор­фо­за на веществата. Както ле­дът не мо­же да вър­ти мел­нич­ни­те камъни, та­ка и бе­ли­те дро­бо­ве не мо­гат да вдиш­ват един въздух, кой­то е плъ­тен ка­то ме­да или катрана… Ето за как­во става ду­ма при ду­хов­но­-на­уч­но­то изследване… Защото ние не раз­г­леж­да­ме Вселената спо­ред въз­г­ле­ди­те на днеш­на­та ас­т­ро­но­ми­чес­ка митология, за ко­ято не съ­щес­т­ву­ва ни­що друго, ос­вен ма­те­ри­ал­ни­те къл­бо­вид­ни те­ла на пла­не­ти­те и тех­ни­те орбити, а се стре­мим да про­ник­нем в ней­но­то жи­во ду­шев­но­-ду­хов­но съ­ществувание, или с дру­ги думи, в ней­на­та цялост. И днес ние ще се опи­та­ме да прос­ле­дим въз­ник­ва­не­то на отдел­ни­те не­бес­ни те­ла имен­но в тях­на­та кос­ми­чес­ка цялост.

Нека да за­поч­нем от въз­ник­ва­не­то на Стария Сатурн, кой­то стои в на­ча­ло­то на на­ша­та еволюция. Аз ве­че казах: пър­во­на­чал­но то­зи Стар Сатурн бе­ше тол­ко­ва голям, колкото, в об­щи линии, е днеш­на­та Слънчева система. И още нещо: ние не тряб­ва да си пред­с­та­вя­ме Стария Сатурн ка­то ня­как­во ма­те­ри­ал­но кълбо… Старият Сатурн бе­ше със­та­вен са­мо от топ­ли­на или огън - там не бих­ме мог­ли да от­к­ри­ем ня­как­ви твърди, теч­ни или въз­душ­ни тела.

Картина, която съдържа текст, скица, кръг, Шрифт

Описанието е генерирано автоматичноНека да си представим (виж рисунката), че с то­зи вът­ре­шен кръг /в червено/ обоз­на­ча­ва­ме имен­но то­ва прад­рев­но топ­лин­но кълбо. От пре­диш­ни­те лек­ции ще си спом­ни­те и друго: ко­га­то Сатурновото къл­бо пос­те­пен­но се пре­върна в Слънчево кълбо, над пос­лед­но­то яс­но се очер­та­ха оне­зи ду­хов­ни Същества, ко­ито впос­лед­с­т­вие из­г­ради­ха Зодиака… Но аз още то­га­ва загатнах, че съ­щи­ят то­зи Зодиак - ма­кар и не ка­то тол­ко­ва плътна и ком­пак­т­на маса - ве­че съ­щес­т­ву­ва­ше и през епо­ха­та на Стария Сатурн… Да, Зодиакът бе­ше на­ли­це още през епо­ха­та на Стария Сатурн. И така, не­ка да си пред­с­та­вим как око­ло Стария Сатурн кръ­жат Престолите, Херувимите, Серафимите; и че пър­во­на­чал­но за нас те са не друго, а (в ду­хо­вен сми­съл) са­ми­ят Зодиак. С то­зи вън­шен кръг би тряб­ва­ло да обозначим (в ду­хо­вен смисъл) Зодиака. Сега Вие бих­те мог­ли да пос­та­ви­те въпроса: А как се от­на­ся то­ва опи­са­ние към днеш­ни­те час­ти на Зодиака? Работата е там, че не­ща­та на­пъл­но съвпадат, как­то са­ми ще се убе­ди­те в хо­да на след­ва­щи­те лекции. Засега е дос­та­тъч­но да си представите, че бих­те мог­ли да се пре­не­се­те в ня­коя точ­ка /кръгчето в жълто/ в самото тя­ло­ на Стария Сатурн. Ако тръг­не­те в по­со­ка нагоре, ще се ока­же­те в об­лас­т­та на Престолите, Херувимите и Серафимите. Ако се прид­ви­жи­те встрани, съ­що ще се на­тък­не­те на дру­ги Престоли, Херувими и Серафими, за­що­то те­зи три ка­те­го­рии свръх­се­тив­ни Същества из­г­раж­дат един вид пръс­тен око­ло Стария Сатурн. А се­га си представете, че бихте ис­ка­ли да оп­ре­де­ли­те посоката, в ко­ято е раз­по­ло­же­на оп­ре­де­ле­на част от Престолите, Херувимите и Серафимите. Но те не из­г­леж­дат еднакво, ка­то два­на­де­сет уни­фор­ме­ни войници например, а се раз­ли­чават по­меж­ду си - и то дос­та значително… те са стро­го индивидуализирани, та­ка че ако се от­п­ра­ви­те в различ­ни посоки, ще срещ­не­те раз­лич­ни Същества… И ако бих­те по­ис­ка­ли да по­со­чи­те точ­но оп­ре­де­ле­ни Престоли, Херувими и Серафими, вие би тряб­ва­ло да мар­ки­ра­те ед­на кон­к­рет­на звез­д­на констелация. Следователно, тук ние има­ме един мар­ки­ро­въ­чен знак, спо­ред кой­то в та­зи по­со­ка са раз­по­ло­же­ни оне­зи Престоли, Херувими и Серафими, ко­ито но­сят сбор­но­то име "Близнаци" ♋, а в дру­га от по­со­ки­те са раз­по­ло­же­ни оне­зи Престоли, Херувими и Серафими, ко­ито но­сят име­то "Лъв" ♌ и т.н. Да, то­ва са мар­ки­ро­въчни­те знаци, по­каз­ва­щи посоката, в ко­ято са раз­по­ло­же­ни въп­рос­ни­те Същества. Разбира се, те са и не­що мно­го повече, оба­че за­се­га важ­но­то е да сме наясно: ко­га­то го­во­рим за Зодиак и Зодиакален кръг, става ду­ма не тол­ко­ва за съзвездия, кол­ко­то за ду­хов­ни Същества.

Нека пър­во да се обър­нем към Престолите, рес­пек­тив­но към действията, ко­ито те уп­раж­ня­ват на ог­не­но­то кълбо, на­ре­че­но от нас Стария Сатурн. В сво­ето раз­ви­тие те са нап­ред­на­ли до та­ка­ва степен, че мо­гат да по­жер­т­ват сво­ята соб­с­т­ве­на субстанция… Те поз­во­ля­ват на сво­ята топ­лин­на субстанция, бих казал, да се им­п­рег­ни­ра в об­ща­та Сатурнова маса. И, как­то ви казах, по то­зи на­чин въз­ник­ват оне­зи стран­ни об­ра­зу­вания, ко­ито на­ре­кох­ме с гротескния из­раз "топ­лин­ни яйца"… да, из­ра­зът е гротесков, но формите, ко­ито описвам, са точ­но такива…

Сега бих­те мог­ли да попитате: Но как­во всъщ­ност пред­с­тав­ля­ва та­зи топ­лин­на субстанция? Как е изглеж­да­ла тя в миналото? - В ми­на­ло­то тя е би­ла близ­ка до това, ко­ето ние бих­ме мог­ли да на­ре­чем "не­ут­рален кос­ми­чес­ки огън", който, об­що взето, е иден­ти­чен с кос­ми­чес­ко­то пространство. Или, с дру­ги думи: По-ра­но е съ­щес­т­ву­ва­ло са­мо пространството, а ед­ва по­-къс­но в не­го­ва­та "периферия" е за­поч­на­ло да се "влива" това, ко­ето мо­же да бъ­де на­ре­че­но "топ­лин­на суб­с­тан­ция на Стария Сатурн". В мига, ко­га­то та­зи топлин­на суб­с­тан­ция за­поч­ва да нав­ли­за в по­вър­х­нос­т­та на Стария Сатурн, от две­те ù стра­ни ве­че ра­бо­те­ха Съществата, за ко­ито ста­ва дума. Тук, във вът­реш­нос­т­та на Сатурновото къл­бо, от­к­ри­ва­ме Властите (или Духовете на Формата), Духовете на Движението (или Силите) и Господствата (или Духовете на Мъдростта) - те дейс­т­ват във вът­реш­нос­т­та на Сатурн. А от външ­на стра­на дейс­т­­ват Херувимите, Серафимите и Престолите и - ка­то пос­ле­ди­ца от то­ва - нас­тъп­ва един вид вза­имо­дейс­т­вие меж­ду "външните" и "вът­решните" Същества.

Картина, която съдържа скица, кръг, черно и бяло, мотив

Описанието е генерирано автоматичноОще в пър­ва­та лек­ция казах: след­ва яс­но да раз­ли­ча­ва­ме вътрешния, ду­ше­вен огън, усе­щан ка­то вът­ре­шен уют, от външ­ния огън. Неутралната топ­ли­на се на­ми­ра меж­ду тях и за­ема ето та­зи яй­це­вид­на форма. Отвън се на­ми­ра външ­на­та топ­ли­на[[78]](#endnote-78) и тя не ус­пя­ва да про­ник­не вътре, за­що­то не­ут­рал­ни­ят огън я от­б­лъсква. Така виж­да­те как "топ­лин­но­то яйце" би­ва об­х­ва­на­то от две течения: от ед­но външно, ду­шев­но топлин­но течение, и от ед­но вът­реш­но топ­лин­но течение, ко­ето мо­же да бъ­де възприемано от фи­зи­чес­ки­те сетива. Следователно, фи­зи­чес­ки въз­п­ри­ема­ема топ­ли­на е са­мо онази, ко­ято се на­ми­ра вътре. И сега, в ре­зултат на вза­имо­дейс­т­ви­ето меж­ду външ­на­та и вът­реш­на­та топлина, вся­ко Сатурновото яй­це по­лу­ча­ва ед­но вър­те­ли­во движение… Всяко Сатурново яй­це за­поч­ва да оби­ка­ля около Сатурн, пос­та­вяй­ки се под въз­дейс­т­вията на все­ки един от Престолите, Серафимите и Херувимите.

И се­га нас­тъп­ва не­що изключително: пред­с­та­ве­те си за миг, че след споме­ната­та оби­кол­ка око­ло Сатурн, на края вся­ко яй­це от­но­во се зав­ръ­ща в она­зи точка, къ­де­то то е въз­ник­на­ло пър­во­на­чал­но - как­то казах, аз са­мо въз­п­ро­из­веж­дам фак­ти­те спо­ред ду­хов­но­-на­уч­но­то из­с­лед­ва­не­… И, ко­га­то прис­тиг­не там, то спи­ра и не мо­же да про­дъл­жи нататък. Да, вся­ко та­ко­ва яй­це е въз­ник­на­ло в оп­ре­де­ле­на точ­ка и, след ка­то за­вър­ши сво­ята оби­кол­ка око­ло Сатурн, прис­ти­га там, къ­де­то е въз­ник­на­ло първоначално. Обаче съз­да­ва­не­то на те­зи яй­ца про­дъл­жа­ва са­мо до оп­ре­де­лен момент - пос­ле про­це­сът спи­ра и по­ве­че не въз­ник­ват ни­как­ви топлин­ни яйца... Стигайки до оп­ре­де­ле­но място, те се нас­лаг­ват ед­но вър­ху дру­го и об­ра­зу­ват ед­но един­с­т­ве­но яйце. Следователно, нак­рая яй­ца­та се оказ­ват на мястото, къ­де­то са възникнали, и ос­та­ват в покой. И то­гава, след ка­то ве­че не въз­ник­ват ни­какви но­ви яйца, нас­ла­га­ни­те ед­но вър­ху дру­го яй­ца об­ра­зу­ват ед­но голя­мо кълбо. Естествено, то­ва къл­бо въз­ник­ва пос­те­пен­но в хо­да на времето… То представлява, та­ка да се каже, на­й-­гъс­та­та ог­не­на материя, и съ­щев­ре­мен­но е иден­тич­но с онова, ко­ето в по­-те­сен сми­съл на ду­ма­та мо­жем да на­ре­чем Сатурн, за­що­то е раз­по­ло­же­но на съ­що­то място, къ­де­то се на­ми­ра днеш­ни­ят Сатурн. И по­не­же в из­вес­тен сми­съл всич­ко се повтаря, съ­щи­те про­це­си се ра­зиг­ра­ват и при въз­ник­ва­не­то на на­ша­та Земя. Днешният Сатурн съ­що е въз­ник­нал по то­зи начин, за­що­то фак­ти­чес­ки той се е "установил" на оп­реде­ле­но място – е, не точ­но мястото, за­ема­но от Стария Сатурн, за­що­то по­ра­ди из­вес­т­ни при­чи­ни не­ща­та са един вид изместени, оба­че про­цесът на въз­ник­ва­не на днеш­ния Сатурн е същият. Накратко: От огромния, пър­во­на­ча­лен Сатурн се раж­да ед­но мал­ко Сатурново къл­бо и то­ва ста­ва бла­го­да­ре­ние на всич­ки си­ли и Същества, ко­ито при­над­ле­жат към вис­ши­те Йерархии.

Сега не­ка да се спрем на то­зи момент, ко­га­то всич­ки те­зи къл­бо­вид­ни фор­ма­ции се струп­ват на Стария Сатурн. За то­зи мо­мент древ­ни­те пос­ве­те­ни каз­ват следното. На то­зи Стар Сатурн въз­ник­ват пър­ви­те на­ченки, пър­ви­те за­лож­би на чо­веш­ко­то фи­зи­чес­ко тяло. В своя пър­во­на­ча­лен вид, те са из­в­ле­че­ни имен­но от топлината, ка­то то­ва топ­лин­но тя­ло ве­че съ­дър­жа в се­бе си за­ро­диш­ни­те къл­но­ве на всич­ки по­-къс­ни ор­гани. В момента, ко­га­то пър­во­на­чал­но­то дви­же­ние спи­ра и топ­лин­ни­те яй­ца ос­та­ват в със­то­яние на покой, въз­ник­ват за­лож­би­те на он­зи ор­ган в чо­веш­ко­то тяло, кой­то по­-къс­но - след ка­то кръв­на­та цир­ку­ла­ция е ве­че факт - има свойс­т­во­то да оси­гу­ря­ва то­зи "покой" за всич­ки про­це­си във фи­зи­чес­ко­то тяло: и то­ва е сърцето. Първите за­лож­би на сър­це­то въз­ник­ват там, къ­де­то дви­же­ни­ето спи­ра и се въз­ца­ря­ва об­рат­но­то със­то­яние - със­то­яни­ето на покой. Ето за­що сър­це­то е он­зи орган, кой­то - след ка­то спре да бие - во­ди до за­тих­ва­не на всич­ки фун­к­ции във фи­зи­чес­ко­то тяло[[79]](#endnote-79).

За все­ки ор­ган от чо­веш­ко­то тя­ло древ­ни­те ези­ци има­ха точ­но оп­ре­де­ле­но име. Те оп­ре­де­ля­ха сър­це­то като Лъва в чо­веш­ко­то тяло. В древ­ни­те Мистерии питаха: Ако ис­ка­ме да оп­ре­де­лим она­зи област, къ­де­то въз­ник­на­ха пър­ви­те на­чен­ки на чо­веш­ко­то сърце, към коя част от Зодиака след­ва да на­со­чим на­шия поглед? И отговаряха: Към сфе­ра­та на съз­вез­ди­ето Лъв, къ­де­то дейс­т­ва­ха съ­от­вет­ни­те Престоли, Серафими и Херувими. Да, чо­ве­кът обективираше за­лож­би­те на сво­ите ор­га­ни там, в Космоса, и вът­реш­на­та об­ласт на сърцето той я от­на­ся­ше към зо­ди­акал­ното съз­вез­дие Лъв.

Има пря­ка връз­ка меж­ду ор­га­ни­те и зо­ди­акал­ни­те съзвездия. Както казах, сър­це­то е об­ра­зу­ва­но там, в звездна­та сфе­ра на Лъва. А гръд­ни­ят кош, кой­то тряб­ва да за­щи­та­ва сър­це­то от всич­ки страни, на­ри­ча­ха "броня" - естествено, ней­ни­те пър­ви на­чен­ки бя­ха на­ли­це още пре­ди да бъ­де об­ра­зу­ва­но сърцето. Впоследствие се стиг­на до дру­го име, за­им­с­т­ва­но от ед­но животно, ко­ето са­ма­та при­ро­да бе­ше на­да­ри­ла с хубава, здра­ва броня, а именно: Ракът. И така, чо­веш­ка­та "гръд­на броня" е те­лес­но­то съ­от­ветс­т­вие на зо­ди­акал­ното съз­вез­дие Рак, ко­ето е раз­по­ло­же­но от ед­на­та стра­на на Лъва. Същият прин­цип е ва­ли­ден и за ос­та­на­ли­те об­лас­ти от Зодиака. Всъщност именно кос­ми­чес­ка­та про­ек­ция на чо­века е тази, ко­ято да­ва съ­от­вет­ни­те наз­ва­ния на раз­лич­ни­те зо­ди­акал­ни съзвездия… Само че не ви­на­ги е толко­ва лес­но да обяс­ним от­къ­де ид­ва съ­от­вет­но­то име, ка­къв­то е слу­ча­ят с Рака - до нас име­на­та не ви­на­ги ид­ват по пра­ва ли­ния и чес­то пъ­ти ние тряб­ва да се връ­ща­ме дос­та на­зад в миналото, за да си обяс­ним техния произход.

Сега не­ка да се аб­с­т­ра­хи­ра­ме от обстоятелството, че след вре­ме Старият Сатурн ще изчезне - ще се раз­т­вори... Нека да си пред­с­та­вим на­къ­де тръг­ва раз­ви­ти­ето след прик­люч­ва­не­то на по­чив­ния период, кой­то нари­ча­ме Пралайя. Следователно, след из­чез­ва­не­то на Сатурн, за­поч­ва един вид но­ва еволюция. Първото, което става, е точ­но пов­то­ре­ние на про­це­си­те от на­чал­на­та фа­за на Стария Сатурн. А след пов­то­ре­ни­ето на Сатурновата фаза - приб­ли­зи­тел­но някъ­де към ней­на­та сре­дищ­на точка - за­поч­ва не­що съв­сем ново... Сега ние нав­ли­за­ме в он­зи етап от пла­не­тар­на­та еволюция, кой­то на­ри­ча­ме Старото Слънце, в който са­мо­жер­т­ва из­вър­ш­ват не Престолите, а дру­ги Същества от ду­хов­ни­те Йерархии, ко­ито поз­на­ва­ме под име­то Господства, или Духове на Мъдростта... Сега Престолите са само по­мощ­ни Същества... На Стария Сатурн те мо­жеха да из­в­ле­кат от се­бе си фи­зи­чес­ка­та топ­лин­на субстанция, за да я вклю­чат в изграждането му... Обаче сега Господствата (или Духовете на Мъдростта) мо­гат да по­жер­т­­ват са­мо сво­ето етер­но тяло, ко­ето е мно­го по-фино. Човекът ве­че раз­по­ла­га с на­чен­ки­те на фи­зи­чес­ко­то тяло, а се­га Господствата (Духовете на Мъдростта) му по­да­ря­ват не­го­во­то етер­но тяло. И то­ва ста­ва в едно, бих казал, вто­ро обкръжение. Тук, на рисунката, ние бих­ме има­ли пър­во­на­чал­на­та го­ле­ми­на на Старото Слънце - и тя е дос­та по­-мал­ка от пре­дишна­та пла­не­тар­на сфера… Да, намалявайки своя обем, Старото Слънце ста­ва все по­-п­лът­но и по-плътно… И сега на Старото Слънце има­ме не са­мо топ­лин­на­та субстанция, но и сгъс­те­на­та топ­лин­на субстанция, а именно: въз­ду­хът или га­зо­об­раз­на­та субстанция.

Картина, която съдържа скица, рисунка, кръг, символ

Описанието е генерирано автоматичноИ така, от външ­ния кръг, как­то и по-рано, дейс­т­ват Господствата, а от вът­реш­ния Слънчев кръг дейс­т­ват Властите и Силите, рес­пек­тив­но Духовете на фор­ма­та и Духовете на Движението. Тук се пов­та­рят съ­щи­те процеси, как­то на Стария Сатурн… Образуват се оп­ре­де­ле­ни течения: те са предиз­ви­ка­ни от Духовете на обкръжението, ка­то се­га се на­мес­ват и Господствата... По то­зи на­чин въп­рос­ни­те те­че­ния се оказ­ват по­-п­лът­ни от предишните, ко­ито бя­ха об­ра­зу­ва­ни от Престолите. Планетарната ма­са на Старото Слънце про­дъл­жа­ва да се сви­ва и ве­че пред­с­тав­ля­ва ед­но въз­душ­но кълбо, на­ми­ра­що се меж­ду тези две течения. Слънчевото къл­бо се раз­ли­ча­ва от Сатурновото къл­бо по това, че Сатурн и Сатурновите съ­щес­т­ва са със­та­ве­ни са­мо от топ­лин­на субстанция, до­ка­то Слънчевото къл­бо е из­тъ­ка­но от етер. Да, то е плът­но ка­то въз­дух и е из­тъ­ка­но от етер. Цялото пла­не­тар­но тя­ло е жи­во и вът­реш­но подвижно. И, докато Сатурн съ­що е ед­но вът­реш­но под­виж­но тяло - ес­тес­т­ве­но до момента, ко­га­то Лъвът ук­ро­ти не­го­во­то движе­ние и го до­ве­де до със­то­яние на покой - то Юпитер (да, бих­ме мог­ли да го на­ре­чем съ­що и Юпитер, поне­же днеш­на­та пла­не­та Юпитер е пов­то­ре­ние на онова, ко­ето в ми­на­ло­то се обо­со­би ка­то ед­на част от Слънцето) – то Юпитер е не тол­ко­ва вът­реш­но-подвижен, кол­ко­то вът­реш­но-жив. Следователно, тук има­ме Старото Слънце, а кълбетата, те­зи ог­ром­ни жи­ви Същества, из­вър­ш­ват сво­ите кръ­го­об­раз­ни движения.

Сега Вие тряб­ва да си представите, че пър­во­на­чал­но те­зи къл­бе­та въз­ник­ват не в Лъва, а в ед­на дру­га об­ласт от Зодиака, а имен­но тази, ко­ято аз спо­ме­нах още в началото: Орела. И след ка­то те­зи жи­ви къл­бе­та пре­ми­нат през це­лия кръг, те от­но­во се връ­щат в об­лас­т­та на Орела. Сега оба­че нас­тъп­ва не­що съв­сем друго. Докато по-рано, въз­ник­вай­ки в та­зи точка, те се про­буж­да­ха за вът­ре­шен живот, сега, зав­ръ­щай­ки се на съ­що­то място, чрез съ­що­то въздействие, ко­ето пър­во­на­чал­но ги оживотворяваше, те би­ват умър­т­вя­вани... И ко­га­то са умър­т­ве­ни всич­ки къл­бе­та и не въз­ник­ват нови, то­га­ва жи­во­тът на Стария Сатурн прик­лючва. Следователно, жи­во­тът на Стария Сатурн се със­тои в следното: на то­ва мяс­то въз­ник­ват но­ви кълбета, ко­ито после, очер­та­вай­ки един пъ­лен кръг, се връ­щат на съ­що­то мяс­то и би­ват умъртвени. Това смър­то­нос­но убож­да­не се на­ри­ча "убож­да­не­то на Скорпиона" И така, в та­зи об­ласт от Зодиака, къ­де­то мър­т­ва­та мате­рия се про­буж­да за живот, ние има­ме Орела, но съ­щев­ре­мен­но тук са пред­с­та­ве­ни и силите, ко­ито умъртвя­ват живота, и то­га­ва ние има­ме Скорпиона. Или, с дру­ги думи: в об­лас­т­та на Лъва се на­ми­рат оне­зи зо­ди­акал­ни сили, ко­ито до­веж­дат пър­во­на­чал­ния живот (ха­рак­те­рен за фи­зи­чес­ки­те за­лож­би на човека) до със­то­яние на покой; а в об­лас­т­та на Скорпиона се на­ми­рат оне­зи сили, ко­ито умър­т­вя­ват живота. Каква е връз­ка­та с днеш­но­то по­ло­же­ние на не­ща­та - то­ва ще ви­дим по-късно. Нека да не забравяме, че ед­на плът­на Майа, ед­на плът­на за­ве­са, скри­ва ис­тин­с­кия облик на процесите, ко­ито раз­г­леж­да­ме в то­зи лек­ци­онен цикъл.

Нека да про­дъл­жим нататък. След ка­то два­та про­це­са са пред очи­те ни, ще се въз­дър­жа от по­-под­роб­но опи­са­ние на след­ва­щи­те ета­пи от развитието - ще из­тък­на са­мо ед­на важ­на осо­бе­ност и тя е следната: Какво впро­чем пред­с­тав­ля­ва­ше Старият Сатурн? Той пред­с­тав­ля­ва­ше ед­но тяло, със­та­ве­но от топлина. Вие бих­те из­пад­на­ли в го­ля­ма грешка, ако допуснете, че Сатурн мо­же да бъ­де срав­нен с дру­го не­бес­но тяло, при­мер­но с Юпитер или с Марс… Старият Сатурн не е ни­що друго, ос­вен ед­но топ­лин­но пространство. И фактът, че го виж­да­те по един или по друг начин, се дъл­жи на това, че вие го виж­да­те през ед­но осветено пространство. Представете си как из­г­леж­да един не­ос­ве­тен предмет, кой­то наб­лю­да­ва­те през ед­но ос­ве­те­но прос­т­ран­с­т­во­? - Той из­г­леж­да оц­ве­тен в синьо. Проверете то­ва с по­мощ­та на ед­на обик­но­ве­на за­па­ле­на свещ: в сре­да­та на пла­мъ­ка виж­да­ме синьо, а око­ло не­го един све­тъл кръг. Винаги, ко­га­то наблю­да­ва­те мра­ка през ед­но ос­ве­те­но пространство, той из­г­леж­да син. Аз доб­ре съз­на­вам опасността, че от глед­на точ­ка на днеш­на­та ме­ха­ни­чес­ка оптика, по­доб­но твър­де­ние би мог­ло да се ока­чес­т­ви ка­то пъл­на безсмислица. Обаче та­зи безсмислица, та­ка или иначе, от­го­ва­ря на истината. Днешната фи­зи­ка изоб­що не мо­же да обяс­ни за­що ця­ло­то не­бе е синьо. А то е синьо, за­що­то всъщ­ност е черно, а ние го гле­да­ме през ос­ве­те­но­то пространство. Всеки тъмен, черен, не­ос­ве­тен предмет, гле­дан през ос­ве­те­но пространство, изглеж­да син. Ето защо, ко­га­то пог­леж­да­те Сатурн, той ви из­г­леж­да ка­то ед­но не­бес­но тяло, оц­ве­те­но в синьо. Нещата, ко­ито казвам, са в пъл­но съ­от­ветс­т­вие с ис­тин­с­ки­те на­уч­ни факти, но не и с фан­тас­тич­ни­те те­ории на днеш­на­та наука. Бихме се от­к­ло­ни­ли пре­ка­ле­но много, ако тряб­ва да обяс­ня­ва­ме как днеш­на­та фи­зи­ка раз­г­леж­да въз­ник­ва­не­то на Сатурновите пръстени, за­що­то тя съ­що се под­да­ва на илюзията, че зад ос­ве­те­но­то прос­т­ран­с­т­во виж­да ня­как­ви пръстени, със­та­ве­ни от си­тен прах. А то­ва е ед­на пъл­на оп­ти­ческа измама. Дори и днес Сатурн е ед­но не­бес­но тяло, из­г­ра­де­но от топ­лин­на субстанция. Естествено, те­зи не­ща тряб­ва да се раз­г­леж­дат във връз­ка с промените, ко­ито са нас­тъ­пи­ли междувременно; в про­ти­вен случай те не би­ха мог­ли да бъ­дат раз­б­ра­ни правилно. Говорейки за все­ки Сатурн, ние тряб­ва да има­ме предвид, че той е със­та­вен от топ­лин­на субстанция; а все­ки Юпитер не е ни­що друго, ­освен ед­на Слънчева степен - ед­на формация, из­г­ра­де­на глав­но от въз­дух и от топлина. Така сто­ят не­ща­та и с днеш­ния Юпитер, който е пов­то­ре­ние на ста­рия Юпитер. Естествено, прос­т­ра­нст­ве­ни­те съотношения, как­то и пла­не­тар­ни­те дви­же­ния не са същите… Днешният Юпитер не за­ема мяс­то­то на пре­диш­ния Юпитер, оба­че в об­щи линии, из­не­се­но­то от мен от­го­ва­ря на истината.

Но не­ка да про­дъл­жим на­та­тък и да си обяс­ним по съ­щия на­чин Марс. Би тряб­ва­ло да си го пред­с­та­вим като ед­но пла­не­тар­но тяло, ох­ла­де­но до теч­но състояние, ка­то впос­лед­с­т­вие - на точ­но оп­ре­де­ле­но мяс­то - от об­ща­та вод­на ма­са се обо­со­бя­ват от­дел­ни вод­ни кълба. Но как­то на Стария Сатурн кръ­го­об­раз­но­то движе­ние бе­ше спря­но от Лъва и, как­то на Стария Юпитер, или на Старото Слънце, то­ва сто­ри Скорпионът, приб­ли­зи­тел­но съ­що­то ста­на и с вод­ни­те къл­ба на Марс. Днешният Марс е ед­но пов­то­ре­ние на Старата Луна. Той стои на съ­що­то място, до­къ­де­то се прос­ти­ра­ше Старата Луна. Той е дру­га­та част от Старата Луна: Едната част - то­ва е на­ша­та Луна, ко­ято представлява, бих казал, от­па­дъч­ни­ят продукт; а жи­ва­та част, т.е. дру­ги­ят по­люс - то­ва е днеш­ни­ят Марс. В из­вес­тен сми­съл Марс от­го­ва­ря на тре­та­та сте­пен от наше­то пла­не­тар­но развитие: Старата Луна... По съ­щес­т­во той е ед­но теч­но тяло. И на та­зи Стара Луна - или, ако пред­по­чи­та­те дру­го­то име, Стария Марс - към чо­ве­ка бе­ше при­съ­еди­не­но ас­т­рал­но­то тяло, а то­ва означава ПЪР­ВИЧ­НО­ТО СЪЗНАНИЕ[[80]](#endnote-80). Според със­та­ва на сво­ето тяло, то­га­ваш­ни­ят чо­век бе­ше из­г­ра­ден от Марсо­ва­та субстанция, или Лунната вода. Както днес чо­веш­ко­то тя­ло е из­г­ра­де­но от Земните субстанции, така и то­га­ва чо­веш­ко­то тяло бе­ше из­г­ра­де­но от огън, въз­дух и вода. И спо­ред на­й-­гъс­та­та от те­зи три субстанции, вие бих­те мог­ли да на­ре­че­те то­га­ваш­ния чо­век „во­ден чо­век“ или Водолей. Особеният мо­мент тук е, че ас­т­рал­но­то тя­ло бе­ше един вид им­п­рег­ни­ра­но в етер­но­-фи­зи­чес­кия чо­веш­ки организъм… Не Азово-надарен, а астрално-надарен - та­къв бе­ше чо­ве­кът на Старата Луна. Това ста­на възможно след ка­то на оп­ре­деле­но мяс­то от Старата Луна въз­ник­на раз­д­виж­ва­не на об­ща­та маса; пос­ле нас­тъ­пи кръ­го­об­раз­но­то дви­жение, как­то и при ми­на­ли­те пла­не­тар­ни състояния, за­вър­ш­ва­що в пър­во­на­чал­ния из­хо­ден пункт. Тази об­ласт от Зодиака ние от­бе­ляз­ва­ме с име­то Водолей. И така, през епо­ха­та на Старата Луна, или Стария Марс, в зо­ди­акал­ния знак Водолей то­га­ваш­ни­ят чо­век - след ед­нок­рат­но кръ­го­об­раз­но дви­же­ние - по­лу­чи сво­ето ПЪР­ВИЧ­НО СЪЗНАНИЕ.

Сега ние се приб­ли­жа­ва­ме до Земята. В хо­да на раз­ви­ти­ето тя е чет­вър­та­та пла­не­тар­на степен. Тук съ­що има­ме един вид пов­то­ре­ние на три­те пре­диш­ни състояния: пър­во се об­ра­зу­ва Старият Сатурн, пос­ле се обра­зу­ва Старото Слънце, от ко­ето се от­де­ля Юпитер, кой­то е пов­то­ре­ние на Слънцето[[81]](#endnote-81); об­ра­зу­ва се Старата Луна, от ко­ято се от­де­ля Марс; и нак­рая въз­ник­ва Земята, ко­ято по­-къс­но пре­тър­пя­ва ог­ром­ни промени - от ней­но­то тя­ло се от­де­ля Слънцето, а по­-къс­но и Луната. Вие знаете, че чо­ве­кът по­лу­чи пър­ви­те Аз-ови за­лож­би през древ­на­та Лемурийска епоха, ко­га­то се­гаш­на­та Луна се от­де­ли от Земята. Това мо­жа да се случи по­не­же от­но­во нас­тъ­пи ед­но раз­д­виж­ва­не на об­ща­та пла­не­тар­на маса, ко­ето съ­що бе­ше пре­диз­ви­ка­но от Духовете на обкръжението - пос­лед­ва ед­но пъл­но за­вър­та­не и ед­ва то­га­ва чо­ве­кът се ока­за дос­та­тъч­но зрял, за да при­еме в се­бе си пър­ви­те Аз-ови заложби. Всичко то­ва ста­на през древ­на­та Лемурийска епоха. Така ние сти­га­ме до она­зи об­ласт от Зодиака, ко­ято днес на­ри­ча­ме Телец; и то глав­но по­ра­ди факта, че през епохите, ко­га­то се да­ва­ха те­зи наименования, хо­ра­та въз­п­ри­ема­ха све­та пре­дим­но в образи.

Да, те­зи на­име­но­ва­ния ид­ват от еги­пет­с­ки­те и от хал­дейс­ки­те Мистерии и днес точ­но­то им зна­че­ние мо­же да бъ­де обяс­не­но са­мо с по­мощ­та на ис­тин­с­ка­та Духовна наука. Първоначалната Аз-ова за­лож­ба се ко­ре­ни в говора, в тона[[82]](#endnote-82). Обаче в из­вес­тен сми­съл вся­ко тонообразуване (тук ня­ма да се впус­кам в подробности, ко­ито са из­вес­т­ни на все­ки окул­тист и ко­ито ние бих­ме мог­ли да об­съ­дим в по­-те­сен кръг) е пря­ко свър­зано с раз­м­но­жи­тел­ни­те процеси - нещо, за ко­ето би тряб­ва­ло да се до­се­ти­те и от факта, че му­та­ци­ята на гласа обик­но­ве­но нас­тъп­ва с на­ча­ло­то на по­ло­ва­та зрелост. Връзката меж­ду два­та про­це­са е из­к­лю­чи­тел­но дълбока[[83]](#endnote-83), а древ­на­та мъд­рост ги от­на­ся­ше имен­но към зо­ди­акал­на­та об­ласт на Телеца. Поради та­зи причи­на Телецът има за Земята съ­що­то значение, ка­к­во­то Лъвът има за Сатурн, Скорпионът за Юпитер, или Слънцето и Водолеят за Марс и Луната.

Ние знаем, че ко­га­то нас­тъ­пи Египетската епоха, то­ва бе­ше всъщ­ност Третата сле­дат­лан­т­с­ка култура… Първа­та бе­ше Древно-индийската, вто­ра­та бе­ше Древно-персийската култура. Както чес­то сме изтъквали, тези кул­ту­ри пред­с­тав­ля­ват съ­от­вет­ни пов­то­ре­ния на от­дел­ни­те го­ле­ми ево­лю­ци­он­ни епохи. Лемурийската епо­ха е тре­тата го­ля­ма епоха… Ето за­що Египетската епо­ха е един вид пов­то­ре­ние на процесите, ко­ито бяха ха­рак­тер­ни за Лемурия. Египетските жре­ци на­й-­доб­ре зна­еха това, ко­ето ид­ва­ше от древ­на Лемурия и те ус­пя­ха да вгра­дят от­ра­же­ни­ето на Лемурийските про­це­си в ос­но­ви­те на еги­пет­с­ка­та култура. Ето за­що и еги­пет­с­ка­та кул­ту­ра се усе­ща­ше тол­ко­ва срод­на със зо­ди­акал­но­то съз­вез­дие Телец и изоб­що с всичко, ко­ето спа­да към кул­та на Телеца.

Следователно, вие виждате, че ни­как не е лес­но да вник­нем в дейс­т­ви­тел­ни­те процеси, ко­ито съп­ро­вождат въз­ник­ва­не­то на на­ша­та пла­не­тар­на система. Защото, как всъщ­ност въз­ник­ват не­бес­ни­те тела? Нашият Сатурн, на­ши­ят Юпитер, на­ши­ят Марс и т.н. въз­ник­ват бла­го­да­ре­ние на това, че пър­во­на­чално се об­ра­зу­ват един вид обвивки; ед­на след дру­га те би­ват умъ­р­т­вя­ва­ни и ко­га­то окон­ча­тел­но се стиг­не до със­то­яние на покой, за­поч­ва фор­ми­ра­не­то на къл­бо­вид­ни­те не­бес­ни тела. Тук вие има­те пред се­бе си не оне­зи чис­то ме­ха­ни­чес­ки процеси, с ко­ито Кант-Лапласовата те­ория обяс­ня­ва въз­ник­ва­не­то на на­ша­та Слънчева система, а ду­хов­ни­те дейс­т­вия на вис­ши­те Йерархии.

# ДЕВЕТА ЛЕКЦИЯ

Дюселдорф, 18 Април 1909, пре­ди ­обед

След едно обсъждане, по­доб­но на вче­раш­но­то - тре­ти­ра­що тол­ко­ва все­об­х­ват­ни, от­на­ся­щи се до Космоса ис­тини - е напълно ес­тес­т­ве­но за слу­ша­те­ли­те да са ос­та­на­ли някои не­раз­б­ра­ни неща. Но аз още вче­ра из­тъкнах и днес от­но­во мо­ля да бъ­де взе­то под вни­ма­ние, че тук не ста­ва ду­ма за ня­как­ви спе­ку­ла­тив­ни твърдения, а за оне­зи дейс­т­ви­тел­ни факти, ко­ито съ­щес­т­ву­ват в Хрониката Акаша и ко­ито могат да бъ­дат до­пъл­ни­тел­но сис­те­ма­ти­зи­ра­ни по ясен и наг­ле­ден начин. Един от въпросите, ко­ито би­ха мог­ли да възник­нат още в са­мо­то на­ча­ло на днеш­на­та лекция, се свеж­да до следното: Как да се от­на­ся­ме със се­гашни­те пла­не­ти от на­ша­та Слънчева система? Вчера прос­ле­дих­ме раз­ви­ти­ето на на­ша­та пла­не­та до он­зи момент, ко­га­то тя ста­на за­вър­ше­на ви­ди­ма планета… И тук ня­кой би мо­гъл да добави: Добре, оба­че ако се за­мис­лим вър­ху днеш­ни­те планети, въз­мож­но ли е те да са въз­ник­на­ли пре­ди по­со­че­ния момент, и да са ве­че прик­лю­чи­ли с всич­ки ета­пи на сво­ето развитие?

Нещата не сто­ят така. Нека да повторим: ко­га­то ед­на пла­не­та дос­тиг­не она­зи точка, за ко­ято го­во­рих вчера, то­га­ва за нея прос­то за­поч­ва нов ево­лю­ци­онен период. Да предположим, че бих­ме ис­ка­ли да просле­дим въз­ник­ва­не­то на на­ша­та Земя, а не на Стария Сатурн (къ­де­то ус­ло­ви­ята бяха, та­ка да се каже, уникални)... Земната епо­ха за­поч­ва с един вид пов­то­ре­ние на процесите, ра­зиг­ра­ли се ня­ко­га на Стария Сатурн: На­й-­нап­ред въз­ник­на ед­но ог­ром­но топ­лин­но или ог­не­но кълбо, в кое­то и около кое­то в сък­ра­тен вид про­текоха ос­нов­ни­те Сатурнови процеси… После нас­тъ­пи он­зи споменат момент, ко­га­то под вли­яни­ето на зо­ди­акал­на­та област Лъв, от то­ва ог­ром­но и вър­тя­що се око­ло се­бе си ог­не­но кълбо се от­де­ли днеш­на­та пла­не­та Сатурн[[84]](#endnote-84) - и то­ва ста­на във вър­хо­ва­та точ­ка от пов­то­ре­ни­ето на Сатурновото състояние… Така въз­ник­на пър­ва­та от­делна, са­мос­то­ятел­на планета.

Обаче не би­ва да си пред­с­та­вя­те не­ща­та така, ся­каш от споменатия мо­мент на­та­тък Лъвът е при­чи­нил пъ­лен застой - по­-с­ко­ро нас­тъ­пи ед­но за­тих­ва­не на пре­диш­ни­те, ха­рак­тер­ни за Сатурн, пла­не­тар­ни движения и импулси... И се­га Сатурн се пре­вър­на в ед­но духовно същество, ко­ето ся­каш всмук­а и обе­ди­ни в се­бе си всич­ко онова, което до то­зи мо­мент бе­ше раз­п­ръс­на­то из не­го­во­то обкръжение… Това мо­жа да ста­не са­мо по­ра­ди въз­действията, ид­ва­щи от Лъва... Обаче първоначално-го­ля­мо­то пла­не­тар­но тяло, от ко­ето духовния Сатурн се отдели, про­дъл­жи да се сви­ва - и днес то съ­щес­т­ву­ва ка­то ед­на мал­ка сфе­ра във вът­реш­нос­т­та на Космоса. И по­не­же ця­ла­та та­зи фор­мация се от­тег­ли навътре, концентрирайки се към един свой център, това пла­не­тар­но „бездуховно“ тяло (след затихването на вът­реш­ни­те про­це­си в Сатурн) до­ня­къ­де за­па­зи движението, ко­ето първоначално бе­ше по­лу­чи­ло... Т.е. докато по­-ра­но Сатурн се нуж­да­еше от вът­ре­шен импулс за прид­виж­ва­не в го­ля­мо­то общопла­не­тар­но тяло, се­га - въп­ре­ки пре­ус­та­но­вя­ва­не­то на то­зи им­пулс - той мо­же­ше да се дви­жи ка­то от са­мо се­бе си[[85]](#endnote-85). Този вид дви­же­ние - след ка­то пър­во­на­чал­ни­ят тла­сък ве­че беше да­ден - днес има­ме в ро­та­ци­ята на Сатурн.

По съ­щия на­чин се раз­ви­ха не­ща­та и с Юпитер... Изобщо, в на­ча­ло­то на Земното раз­ви­тие за­поч­на­ха и проце­си на диференциация, ра­зиг­ра­ва­щи се в ней­но­то пла­не­тар­но тяло. Под въз­дейс­т­ви­ето на зо­ди­акал­но­то съз­вез­дие Скорпион нас­тъ­пи един вид умър­т­вя­ва­не на от­дел­ни­те кълба - те за­поч­на­ха да се струп­ват на опре­де­ле­ни места, ко­ето оба­че сло­жи на­ча­ло­то на тех­ния вът­ре­шен живот… И след ка­то Юпитер - то­ва го­ля­мо жи­во Същество - бе­ше умъртвено, за­поч­на жи­во­тът на от­дел­ни­те Същества, на­ми­ра­щи се в него… Той съ­що за­поч­на да се движи, на­ми­рай­ки под­ти­ка за то­ва вът­ре в са­мия се­бе си. Това, ко­ето днес наб­лю­да­ва­ме като дви­же­ния на Сатурн, Юпитер и т.н., е са­мо ед­на пос­ле­ди­ца от то­зи пър­во­на­ча­лен фор­мо­об­разу­ващ процес, за кой­то го­во­рих вчера.

Вероятно сега въз­ник­ва и дру­га труд­ност, по­ра­ди обстоятелството, че нарекох от­де­лилата се вто­ра планета, не с името Старо Слънце, а с името на днеш­ния Юпитер; а също и тре­та­та пла­не­та не с името Стара Луна, а с името на днеш­ния Марс (нали пре­диш­на­та хро­но­ло­гия за­почва­ше от Сатурновото развитие, след­ва­на от Слънчевото раз­ви­тие и Лунното развитие)... Обаче то­ва е оп­равдано, понеже, как­то видяхме, днеш­ни­те пла­не­ти имат от­но­ше­ние към пов­то­ре­ни­ето на чет­вър­то­то планетарно със­тояние – днешната пла­не­та Земя. Когато Старият Сатурн се об­ра­зу­ва за пръв път в ми­ро­во­то пространство, не съ­щес­т­ву­ва­ха никак­ви дру­ги елементи; а ко­га­то по­-къс­но за­поч­на Слънчевото развитие, ус­ло­ви­ята там бя­ха такива, че ние бих­ме мог­ли да го­во­рим имен­но за ед­но Слънце... Обаче когато го­во­рим за Земното развитие, не­ща­та не сто­ят така. Първо въз­ник­ва Сатурн ка­то един вид пов­то­рение на Стария Сатурн, а после Юпитер се от­де­ля ка­то един ос­та­тък от пов­то­ре­ни­ето на Старо-Слънчевото развитие - ето какво тряб­ва да има­ме предвид! После Земята пов­та­ря Старо-Лунното развитие… и, при то­ва, Лунният пе­ри­од в Земното раз­ви­тие не е не­що завършено - той продължава, а това, ко­ето ос­та­ва като остатък след повторението, е Марс. Така установяваме, че днеш­ни­те планети, ко­ито виж­да­ме на небето, са въз­ник­на­ли през он­зи чет­върти пе­ри­од от пла­не­тар­ни­те въплъщения, обоз­на­ча­ван в Хрониката Акаша ка­то Земя. Тези не­ща са из­ключи­тел­но важни, ма­кар че, естествено, ко­га­то го­во­рим за це­лия Космос, не мо­жем да се спи­ра­ме на всички подробности.

Накратко: на­й-­нап­ред въз­ник­ва ед­но къл­бо - в слу­чая със Сатурн то­ва бе­ше ог­не­но кълбо, или един вид ог­ром­но ог­не­но яй­це - а пос­ле то за­поч­ва да се върти. А ко­га­то в Земната епо­ха оно­ва пър­во­на­чал­но кълбо, ко­ето съ­от­ветс­т­ва на Старо-Сатурновото състояние, съ­що за­поч­ва да се върти, то­га­ва ста­ва следното: Постепенно въз­ник­ва един вид пояс, кой­то не об­г­ръ­ща ця­ло­то яйце, а по­-с­коро при­ли­ча на ед­на ши­ро­ка лента. И вът­ре в то­зи по­яс се струпват, та­ка да се каже, от­дел­ни­те форми, които са се об­ра­зу­ва­ли наоколо. Изграждането на то­зи по­яс ста­ва по си­ла­та на един об­що­ва­ли­ден кос­ми­чес­ки закон. На пър­во място, не­ка да отбележим, че всич­ко ид­ва в ре­зул­тат на ед­но струп­ва­не по про­те­же­ни­ето на съ­от­вет­ния ек­ва­тор или пояс…

На съ­щият то­зи закон е под­чи­нен и Млечния път... Когато вие има­те пред себе си Млечния път, прос­т­рян ка­то един ги­ган­т­с­ки по­яс из не­бес­но­то пространство, осе­ян тук или там с ос­къд­но ко­ли­чес­т­во звезди, то­ва се дъл­жи на съ­щия закон, спо­ред кой­то при за­поч­ва­не на ро­та­ци­ята не­бесни­те те­ла се под­реж­дат по про­те­же­ние на това, ко­ето оз­на­ча­ва­ме ка­то пояс. Ето за­що и на­ша­та кос­ми­ческа сис­те­ма всъщ­ност има фор­ма­та на леща - тя не е сферична, как­то мно­зи­на смятат, а на­по­до­бя­ва ед­на леща, чий­то по­яс е об­ра­зу­ван по продъл­жението на екватора. Вие не би­ва да забравяте, че та­къв по­яс се об­ра­зу­ва и при въз­ник­ва­не­то на от­дел­ни­те планети. Следователно, ако се вър­нем към по­-п­ре­ди­шн­ите рисунки, и вземем, гру­бо казано, ед­но яй­це и по­ис­ка­ме да изоб­ра­зим от­дел­ни­те състояния, би тряб­ва­ло да очертаем, при­мер­но с чер­вен цвят, един та­къв пояс - с чер­ве­но би тряб­ва­ло да оц­ве­тим не ця­ло­то яйце, а са­мо пояса... А пос­ле по про­те­же­ние на по­яса се струп­ват телата, ко­ито са пред­наз­на­че­ни да об­ра­зу­ват ед­но го­ля­мо плане­тар­но тяло. И на ед­но оп­ре­де­ле­но мяс­то би тряб­ва­ло да от­бе­ле­жим точката, къ­де­то се кон­цен­т­ри­рат всички тела.

И така, ние виждаме, че как­то конфигурацията, та­ка и раз­п­ре­де­ле­ни­ето на звез­ди­те в кос­ми­чес­ко­то простран­с­т­во око­ло нас е де­ло на ду­хов­ни­те Същества от вис­ши­те Йерархии[[86]](#endnote-86). Когато нап­ри­мер го­во­рим за сви­ва­не или сгъс­тя­ва­не на ог­ром­ни­те пла­не­тар­ни маси, не би­ва да забравяме, че то­ва сгъс­тя­ва­не не ста­ва от са­мо се­бе си, а съ­що ид­ва ка­то ре­зул­тат от дейнос­т­та на вис­ши­те Йерархии. През периода, ко­га­то се об­разу­ва­ше Старият Сатурн (следователно, ко­га­то от пър­вич­ни­те ог­не­ни маси, от ко­ито впос­лед­с­т­вие въз­никна ця­ла­та на­ша Слънчева система, се обо­со­би Старият Сатурн), то­га­ва Духовете на Личността ми­на­ва­ха през сво­ята "чо­веш­ка степен"… През пе­ри­ода на Старото Слънце Архангелите, или Духовете на Огъня, бя­ха тези, ко­ито ми­на­ха през сво­ята "чо­веш­ка степен"… А през пе­ри­ода на Старата Луна Ангелите бя­ха тези, ко­ито пос­тиг­на­ха сво­ята "чо­веш­ка степен"… И накрая, т.е. сега, през Земната епоха, имен­но чо­ве­кът е призван да пос­тиг­не сво­ята "чо­веш­ка степен". Но чо­ве­кът е свър­зан с всичко, ко­ето е ста­ва­ло през ми­на­ли­те плане­тар­ни състояния... Ние знаем, че за­ро­диш­ни­те къл­но­ве на това, ко­ето днес на­ри­ча­ме фи­зи­чес­ко тяло, са въз­ник­на­ли още през епо­ха­та на Стария Сатурн… Там фи­зи­чес­ко­то тя­ло още не бе­ше про­ник­на­то ни­то от етер­но­то тяло, ни­то от ас­т­рал­но­то тяло, оба­че още то­га­ва то но­се­ше в се­бе си по­тен­ци­ал­на­та го­тов­ност да ста­не но­си­тел на он­зи ду­хо­вен заряд, кой­то е при­същ на Земния човек. Много бав­но и пос­те­пен­но то­ва човеш­ко фи­зи­чес­ко тя­ло нап­ред­на в сво­ето развитие, ус­по­ред­но с раз­ви­ти­ето на Стария Сатурн, кой­то - въртей­ки се - го пос­та­вя­ше в оп­ре­де­ле­но от­но­ше­ние с все­ки знак от Зодиака[[87]](#endnote-87). И така, ко­га­то Сатурн се на­ми­раше в зна­ка на Лъва, въз­ник­на­ха пър­ви­те на­чен­ки на сърцето, а ко­га­то Сатурн пре­ми­на­ва­ше през Рака, възник­на­ха пър­ви­те на­чен­ки на гръд­ния кош. А пър­во­на­чал­на­та въз­мож­ност за си­мет­рич­но из­г­раж­да­не на човеш­кия организъм - въз­мож­нос­т­та за "лява" и "дясна" по­ло­ви­на на чо­веш­ко­то тя­ло - се появи, ко­га­то Сатурн пре­ми­на­ва­ше през съз­вез­ди­ето Близнаци. Да, по то­зи на­чин ние мо­жем да прос­ле­дим из­г­раж­да­не­то на чо­веш­ко­то тя­ло час­ти­ца по частица. И, поглеждайки на­го­ре към съз­вез­ди­ето Овен, ние ве­че знаем: пър­ви­те на­чен­ки на на­ша­та глава - и осо­бе­но ней­на­та гор­на част - са въз­ник­на­ли тогава, ко­га­то Старият Сатурн е сто­ял в зна­ка на Овена. А пър­ви­те на­чен­ки на го­во­рния апа­рат са вло­же­ни в нас, ко­га­то Сатурн е сто­ял в зна­ка на Телеца. Размишлявате ли вър­ху чо­ве­ка по то­зи начин, то­га­ва - пог­леж­дай­ки към Зодиака - ще от­к­ри­ете съзидателните, твор­чес­ки­те си­ли на звез­д­но­то небе, ко­ито са ос­но­ва­та на всич­ки чо­вешки ор­га­ни и системи.

Картина, която съдържа текст, екранна снимка, номер, Шрифт

Описанието е генерирано автоматичноВ древ­ни­те Мистерии пос­ве­те­ни­те са си пред­с­та­вя­ли Зодиака приб­ли­зи­тел­но така, как­то е изоб­ра­зен тук на чер­на­та дъска. Съвсем не слу­чай­но ние сме съб­ра­ни в та­зи зала, чий­то та­ван съ­що е ук­ра­сен със символите на Зодиака. А Зодиакът, как­то казах, ви­на­ги е бил свър­з­ван с точ­но оп­ре­де­ле­ни час­ти от чо­веш­ко­то тяло: Овенът из­г­раж­да главата; Телецът из­г­раж­да ларинкса; Близнаците - две­те ръ­це и изоб­що си­мет­ри­ята; Ракът - гръд­ни­я кош; Лъвът - сър­це­то и т.н., чак до подбедриците, ко­ито ид­ват от Водолея; и ходилата, ко­ито ид­ват от Рибите. Представете си за миг Зодиака ка­то един ог­ро­мен КОС­МИ­ЧЕС­КИ ЧО­ВЕК и то­га­ва вие ще има­те пред се­бе си силите, бли­ка­щи от Йерархиите на Престоли, Серафими и Херувими, сто­ящи в ос­но­ва­та на чо­веш­ко­то фи­зи­чес­ко тяло. Да, пред вас е ог­ром­ни­ят КОС­МИ­ЧЕС­КИ ЧОВЕК, за ко­го­то гово­рят всич­ки ми­то­ве и ле­ген­ди по све­та и от ко­го­то са про­из­лез­ли от­дел­ни­те чо­веш­ки същества. Припомне­те си ве­ли­ка­на Ямир, кой­то се но­си из не­обят­ния Космос и не­го­вия да­ле­чен потомък: мик­ро­кос­ми­ческия човек... МАКРОКОСМИЧЕСКИЯТ ЧОВЕК, ка­то един вид създател, съ­дър­жа **външ­но** всич­ко онова, ко­ето МИК­РОКОС­МИ­ЧЕС­КИ­Я ЧО­ВЕК съ­дър­жа **вът­ре** в се­бе си. В ос­но­ва­та на та­ки­ва ми­то­ве от­к­ри­ва­ме ед­на из­вън­ред­но дълбо­ка истина, ко­ято мал­ко или мно­го е би­ла дос­тъп­на за древ­но­то ясновидство. Тази ис­ти­на прос­вет­ва и в Стария Завет… по­-точ­но в ев­рейс­ко­то тай­но учение, ко­ето спо­ме­на­ва за Адам Кадмон, от ко­ето про­из­ли­за Стария Завет.

Темата, ко­ято раз­ви­вам пред вас и ко­ято кул­ми­ни­ра в уче­ни­ето за МАК­РО­КОС­МИ­ЧЕС­КИЯ ЧОВЕК, съ­дър­жа на­й-­дъл­бо­ки­те кос­ми­чес­ки тай­ни и то­ва уче­ние ра­но или къс­но ще ста­не част от об­що­то образование. Днешно­то чо­ве­чес­т­во все още не мо­же да го разбере и, ако един учен би при­със­т­вал на по­доб­ни лекции като нашата, той не би мо­гъл да не оп­ри­ли­чи ця­ла­та ауди­то­рия с ед­но сбо­ри­ще от умствено-­раз­с­т­ро­ени хора. Обаче ние се на­мира­ме в зо­ра­та на ед­на но­ва епоха, ко­га­то са­ми­те фак­ти ще оп­ро­вер­га­ят всич­ки фан­тас­тич­ни те­ории на днешна­та на­ука и ще при­ну­дят хо­ра­та да потъ­р­сят пъ­тя към го­ле­ми­те ис­ти­ни на пър­вич­на­та мъдрост.

И ни­кой не би мо­гъл да проникне, примерно, в тай­ни­те на та­ка на­ре­че­ния про­цес на оплождане (вър­ху който днеш­ни­те хо­ра спе­ку­ли­рат тол­ко­ва повърхностно), ако пре­ди то­ва не е раз­б­рал уче­ни­ето за МАК­РО­КОС­МИЧЕС­КИЯ ЧОВЕК. Именно онова, ко­ето се ра­зиг­ра­ва ка­то ед­на ре­ал­на мистерия, се из­п­лъз­ва от обик­но­ве­ни­те ин­с­т­ру­мен­тал­ни и ла­бо­ра­тор­ни изследвания. Колко мал­ка е клетката, в ко­ято се из­вър­ш­ва оплождането, срав­не­на с Космоса! Обаче това, ко­ето се ра­зиг­ра­ва в та­зи мал­ка клетка, ще бъ­де раз­га­да­но един­с­т­ве­но тогава, ко­га­то сме нав­лез­ли в тай­ни­те на Космоса. Нищо дру­го не мо­же да ни помогне! Естествено, не бих ис­кал да ома­ло­ва­жа­вам пос­ти­же­ни­ята на офи­ци­ал­на­та наука - те имат сво­ята стойност… оба­че спря­мо го­ляма­та мистерия, ко­ято се ра­зиг­ра­ва в ак­та на оплождането, те не са ни­що друго, ос­вен дет­с­ка игра… А от­го­ворът на въп­ро­са как­во ста­ва в клетката - в точката - мо­же да бъ­де на­ме­рен са­мо в обкръжението. Ето за­що и древ­ни­ят пос­ве­тен каз­ва­ше­:­ Ис­каш ли да раз­бе­реш точката, ти тряб­ва да из­с­лед­ваш кръга!

Ако си припомните, че от­дел­ни­те не­бес­ни те­ла за­паз­ват сво­ето движение до­ри и след като, та­ка да се каже, са прик­лю­чи­ли раз­ви­ти­ето си, вие ще раз­бе­ре­те как­во оз­на­ча­ва да се го­во­ри за Карма на не­бес­ни­те тела... В мига, ко­га­то ед­на пла­не­та е прик­лю­чи­ла сво­ето развитие, оне­зи Същества, ко­ито са свър­за­ни с нея, по­лу­ча­ват но­ва задача: се­га те тряб­ва да под­гот­вят ней­но­то разтваряне, ней­но­то изчезване. Нека се обърнем към Стария Сатурн. Обособяването на Стария Сатурн от пър­вич­ния огън е един въз­хо­дящ процес, но в съ­що­то вре­ме той е и низходящ, по­не­же в слу­чая нас­тъп­ва един про­цес на сгъстяване. В мига, ко­га­то Сатурн за­поч­ва да се вър­ти - т.е. още в на­ча­ло­то на Сатурновото раз­ви­тие - ние има­ме пред се­бе си це­лия Сатурн, ця­ло­то Сатурново къл­бо и изоб­що всичко, ко­ето е ха­рак­тер­но за Сатурн. Сега оба­че ду­хов­ни­те Същества тряб­ва да се съ­об­ра­зят с раз­т­ва­ря­не­то на планетата, как­то и с всичко, ко­ето е предшествало ней­но­то развитие - и то­ва е Кармата[[88]](#endnote-88)… Нищо не мо­же да се нап­ра­ви сре­щу прос­то­то правило: след ка­то са би­ли създадени, не­ща­та тряб­ва да бъ­дат премахнати. Първата по­ло­ви­на от ево­лю­ци­ята на­ми­ра сво­ето кар­ми­чес­ко про­дъл­же­ние във вто­ра­та по­ло­ви­на от еволюцията. Възникването на све­та оз­на­ча­ва по­раж­дане на Карма… А за­ли­ча­ва­не­то на света, в на­й-­об­щия сми­съл на думата, не е ни­що друго, ос­вен по­на­сяне на стра­да­ние под уда­ри­те на Кармата, или ина­че казано, пос­та­вяне на ред в Кармата. Това ва­жи за вся­ка ед­на пла­не­та - как­то в ней­ни­те макрокосмически, та­ка и в ней­ни­те мик­ро­кос­ми­чес­ки процеси.

Същото наб­лю­да­ва­ме и при от­дел­ни­те народи. Представете си един народ, кой­то вли­за в сво­ята мла­дежка възраст - той е пре­из­пъл­нен с енер­гия и си­ли­… П­ред­с­та­ве­те си как то­зи на­род неп­ре­къс­на­то вна­ся из­не­надва­щи еле­мен­ти в об­що­то кул­тур­но раз­ви­тие и как всич­ко то­ва ще го от­ве­де до не­го­вия апогей, ка­то в съ­що­то вре­ме се нат­руп­ва и съ­от­вет­на­та Карма, ко­ято той ще тряб­ва да понесе. Както през епо­ха­та на Сатур­но­во­то раз­ви­тие се нат­руп­ва пла­не­тар­на­ Карма, изис­к­ва­ща да бъ­дат по­не­се­ни всич­ки пос­ле­ди­ци от въз­ник­ва­не­то на Стария Сатурн, та­ка се нат­руп­ва Карма и у един народ, кой­то ак­тив­но учас­т­ва в кул­турния нап­ре­дък на човечеството. И та­зи Карма сти­га до развръз­ка­та си точ­но тогава, ко­га­то не­го­ви­те първични, еле­мен­тар­ни си­ли[[89]](#endnote-89) ста­нат не­ов­ла­дя­еми и по­тър­сят по­ле за изя­ва във външ­ния свят.

И така, ние виждаме, че вис­ши­те ду­хов­ни Същества - Ангели, Архангели, Архаи - неп­ре­къс­на­то са ан­га­жира­ни с пла­не­тар­но­то раз­ви­тие на Земята; и че те неп­ре­къс­на­то сли­зат на Земята, за да на­соч­ват чо­ве­чес­т­вото по не­го­вия въз­хо­дящ път… Това са йе­рар­хи­чес­ки Същества, ко­ито са пос­тиг­на­ли сво­ята зре­лост в предиш­ни времена. И, когато на земята е достигнат определен етап и Съществата, ръководещи една нация, са постигнали целта си, други духов­ни Същества трябва да се спуснат от небесните висини, за да поемат ръководството на тази нация. И ако по ед­на или дру­га при­чи­на да­ден на­род по­ис­ка да се из­диг­не над своя апогей, то­га­ва има нуж­да от съ­от­вет­ни личности, които добровол­но да пос­лу­жат ка­то но­си­те­ли на вис­ши­те ду­хов­ни Същества; ед­ва то­га­ва е въз­мож­но да се над­х­вър­ли онова, ко­ето е съ­щес­т­ву­ва­ло в пър­во­на­чал­ния замисъл. Обаче в то­зи слу­чай тряб­ва да се слу­чи още нещо: а именно съществата, които се спускат, за да напътстват една нация след определена точка от нейното развитие, трябва да поемат натрупаната карма върху себе си. Това е ве­ли­ки­ят за­кон за по­ема­не­то на Кармата, ко­ято се нат­руп­ва в на­ро­ди­те и расите… Онези, ко­ито ис­кат да бъ­дат пред­во­ди­те­ли на сво­ите народи, тряб­ва да по­емат вър­ху се­бе си и ця­ла­та тях­на Карма… И главното, ко­ето всъщ­ност пра­вят те­зи личности, е че те по­емат об­ща­та Карма… Не­ка да си с­пом­ним Хермес, кой­то съ­що пое Кармата на своя народ. Такива не­ща се ра­зиг­ра­ват на вся­ка планета; те са са­мо от­раже­ни­е на могъщи космически процеси...

Та­ки­ва от­ра­же­ния от­к­ри­ва­ме и на дру­го място. Ние видяхме, че Престолите станаха Престоли са­мо за­що­то, от СЪЗ­ДА­НИЯ, ус­пя­ха да ста­нат СЪЗ­ДА­ТЕ­ЛИ и за­що­то се из­диг­на­ха от със­то­яни­ето "ВЗЕМАМ" в със­то­яни­ето "ДАВАМ". Престолите са осъ­щес­т­ви­ли сво­ето раз­ви­тие в дру­ги кос­ми­чес­ки сис­те­ми и са напред­на­ли до та­ка­ва степен, че мо­гат да по­жер­т­­ват сво­ята субстанция, вмес­то да си прис­во­яват това, което се на­ми­ра в Космоса. Отражението на то­зи про­цес ние от­к­ри­ва­ме и у човека. Защото как сто­ят не­ща­та с раз­ви­ти­ето на човека? Нека да от­п­ра­вим ду­хо­вен пог­лед към Атлантската епоха, към Лемурийската епо­ха и от­но­во да прос­ле­дим раз­ви­ти­ето в по­со­ка към на­ше­то време. И така, чо­ве­кът по­лу­ча­ва фи­зи­чес­ко тяло, етер­но тяло, ас­т­рал­но тя­ло и Аз, след ко­ето Аз-ът за­поч­ва да пре­об­ра­зя­ва ас­т­рал­но­то тя­ло в Дух-Себе, етерно­то тя­ло в Дух-Живот и фи­зи­чес­ко­то тя­ло в Човек-Дух. През всич­ки вре­ме­на пър­вич­на­та мъд­рост е знаела, че чо­ве­кът пре­об­ра­зя­ва сво­ето ас­т­рал­но тя­ло по та­къв начин, че пър­во­на­чал­но то е със­та­ве­но от ста­рата ас­т­рал­ност плюс Манас, или Дух-Себе, и ед­ва по­-къс­но упо­ри­та­та ра­бо­та на Аз-а ще пре­вър­не ця­ло­то ас­т­рал­но тя­ло в Манас… На то­зи етап от еволюцията се на­ми­рат всич­ки на­ши съв­ременници (с мал­ки изключения)... "Преработената" част от ас­т­рал­но­то тя­ло чо­ве­кът взе­ма със се­бе си във вечността, а "неп­ре­ра­ботената" част (ко­га­то след смър­т­та си той нав­ле­зе в Камалока) се от­де­ля от не­го ка­то един вид ас­т­рал­на че­руп­ка и се раз­т­ва­ря в ас­т­рал­ния свят - нещо, ко­ето е съп­ро­во­де­но с го­ле­ми из­пи­та­ния и беди, защото, както зна­ем "непреработеното" ас­т­рал­но тя­ло е със­та­ве­но от ло­ши неукротени же­ла­ния и страсти. Накратко: ево­лю­ци­ята на чо­ве­ка се свеж­да до това, все по­-мал­ко и по­-мал­ко да на­то­вар­ва ас­т­рал­ния свят със сво­ите ас­т­рал­ни "остатъци".

Нека да прос­ле­дим как­во ста­ва по-нататък. Човекът уми­ра и етер­но­то тя­ло се раз­т­ва­ря… Вре­мен­но ос­та­ва само ед­на мал­ка част от него, ко­ято на­ри­ча­ме ек­с­т­ракт от етер­но­то тяло... После чо­ве­кът нав­ли­за в Камалока, "непреработената" част се разлага, а пре­об­ра­зе­на­та от Аз-а част чо­ве­кът пре­на­ся в ду­хов­ни­те свят, за да я сва­ли до­лу при след­ва­щата инкарнация. Колкото по­-съ­вър­шен е един човек, тол­ко­ва по­-мал­ко ос­та­тъ­ци оста­вя той в ас­т­рал­ния свят, до­ка­то нак­рая се из­ди­га дотам, че ни­то ед­на час­ти­ца от не­го­во­то ас­т­рал­но тя­ло не ос­та­ва в Камалока - из­ди­га се дотолкова, че след ка­то не об­ре­ме­нява ас­т­рал­ния свят със сво­ето ас­т­рал­но тяло, той ве­че не мо­же да нав­ре­ди на ни­то един зе­мен човек. Ако да­ден чо­век нап­ред­не до та­ка­ва сте­пен той пости­га въз­мож­нос­т­та да виж­да в ду­хов­ни­те светове. Защото то­ва със­то­яние не мо­же да бъ­де пос­тиг­на­то без из­вес­т­на сте­пен на яс­но­вид­с­т­во в ас­т­рал­ния свят. В то­зи слу­чай ця­ло­то ас­т­рал­но тя­ло е оду­хот­во­ре­но и пре­вър­на­то в Дух-Себе. По-рано тряб­ва­ше да бъ­де ос­та­вя­на неп­ре­чис­те­на­та част от ас­т­рал­но­то тяло, но се­га чо­ве­кът мо­же да про­дъл­жи напред, взе­май­ки със се­бе си ця­ло­то ас­т­рал­но тяло. И в мига, ко­га­то ця­лото ас­т­рал­но тя­ло е на­пъл­но пречистено, то­га­ва не­го­ва­та но­ва форма, за­вър­ше­ни­ят Дух-Себе, се от­пе­чат­ва вът­ре в етер­но­то тяло, та­ка че етер­но­то тя­ло ста­ва един вид от­пе­ча­тък на пре­чис­те­но­то ас­т­рал­но тяло. Не че етер­но­то тя­ло е ов­ла­дя­но от Аз-а, но прос­то в не­го се от­пе­чат­ва ов­ла­дя­но­то от ас­т­рал­но тяло. Накратко, виждате, че тук ние опи­сах­ме ед­но из­вън­ред­но нап­ред­на­ло същество, ко­ето е за­вър­ши­ло из­г­раж­да­не­то на своя Дух-Себе. Източните уче­ния на­ри­чат то­ва съ­щес­т­во Нирманакайя, за­що­то то е пре­чис­ти­ло ця­ло­то си ас­т­рал­но тяло, ця­ла­та си ас­т­рал­на "кайя", и ни­как­ви ас­т­рал­ни ос­та­тъ­ци ве­че не сму­ща­ват ду­хов­ния свят… Ето това пред­с­тав­ля­ва Нирманакайя[[90]](#endnote-90).

Да про­дъл­жим нататък. Човекът про­дъл­жа­ва да работи. След ка­то е пре­чис­тил и пре­об­ра­зил ас­т­рал­но­то тяло, той мо­же да сто­ри съ­що­то и с етер­но­то тяло, а нак­рая - и с фи­зи­чес­ко­то тяло. Какво става, ко­га­то Аз-овите си­ли ов­ла­де­ят етер­но­то тя­ло и фи­зи­чес­ко­то тяло? Когато е пре­об­ра­зе­но и етер­но­то тяло, когато, следователно, чо­ве­кът има не са­мо Дух-Себе в ас­т­рал­но­то тяло, а е из­г­ра­дил Буди, или Духа-Живот, в сво­ето етер­но тяло, и ко­га­то пос­ле то­зи Дух-Живот, или Буди, се от­пе­ча­та във фи­зи­чес­ко­то тяло, то­га­ва се пос­ти­га ед­на още по-висша, ма­кар и междинна степен. При та­зи меж­дин­на сте­пен чо­ве­кът не об­ре­ме­ня­ва етер­ния свят с ни­как­ви "остатъци" от сво­ето етер­но тя­ло и то­ва етер­но тяло, под фор­ма­та на Дух-Живот, или Буди, пре­ми­на­ва във вечността.

Следователно, в хо­да на всички те­зи процеси, чо­ве­к все по­ве­че и по­ве­че се приб­ли­жа­ва до състоянието, в ко­ето ще бъ­де гос­по­дар на сво­ето ас­т­рал­но тя­ло и на сво­ето етер­но тяло… Такова гос­под­с­т­во ве­че му поз­во­ля­ва да ги управлява. Естествено, този, кой­то все още не е пос­тиг­нал Аз-овото гос­под­с­т­во вър­ху ас­т­рал­но­то тяло, ще тряб­ва да изчака… Обаче кой­то ве­че е ста­нал гос­по­дар на ас­т­рал­но­то тя­ло и на етер­но­то тяло, той може сво­бод­но да раз­по­ла­га с тях и, примерно, да каже: Ето, след ка­то мо­ят висш Аз ме е пре­ка­рал през всички пре­раж­да­ния и ме е на­учил как да пре­чис­тя и пре­об­ра­зя мо­ето ас­т­рал­но тя­ло и мо­ето етер­но тяло, аз съм в състояние - ако тряб­ва от­но­во да се вър­на на Земята - да из­г­ра­дя от етер­на­та и ас­т­рал­на­та суб­с­тан­ция ед­но но­во ас­т­рал­но тя­ло и но­во етер­но тяло, ко­ито ще са съвършени. И се­га той може, как­то се казва, да пожер­т­­ва соб­с­т­ве­но­то си ас­т­рал­но и етер­но тяло и да ги пре­дос­та­ви на другите…

Да, Вие виждате, че има та­ка­ва индивидуалности, ко­ито - ста­вай­ки гос­по­дари на ас­т­рал­но­то и етер­но­то си те­ла - мо­гат да по­жер­т­ват те­зи тела, по­не­же те ве­че са се на­учи­ли да ги из­г­раж­дат спо­ред соб­с­т­ве­ни­те си разбирания. И ако от­но­во ис­кат да се вър­нат на Земята, от на­лич­на­та суб­с­тан­ция те ще съ­уме­ят да си из­г­радят съ­от­вет­но­то ас­т­рал­но и етер­но тяло. Обаче пос­тиг­на­та­та от тях сте­пен на съ­вър­шен­с­т­во те пре­дос­тавят на дру­ги личности, на ко­ито пред­с­тои да из­пъл­ня­ват важ­ни за­да­чи свър­за­ни с ево­лю­ци­ята на чо­ве­чеството. Ето как от­дел­ни лич­нос­ти от след­ва­щи­те по­ко­ле­ния по­лу­ча­ват под­хо­дя­щи­те ас­т­рал­ни и етер­ни тела, над ко­ито са ра­бо­ти­ли тех­ни предшественици. Вие виждате, че в то­зи слу­чай ед­на лич­ност от ми­на­ло­то дейс­т­­ва не са­мо в сво­ето време, но чрез това, ко­ето изработва, тя мо­же да се на­ме­си и в бъдещето.

Така нап­ри­мер Заратустра, кой­то бе­ше ста­нал гос­по­дар на сво­ето ас­т­рал­но тяло, пре­дос­та­вяй­ки го на Хермес, казваше: Ето, аз жи­вея ка­то другите, оба­че аз дейс­т­­вам не са­мо чрез мо­ите външ­ни постъпки, а съм в със­то­яние да про­ме­ня ас­т­рал­но­то тя­ло на еги­пет­с­кия бог Хермес, онзи, кой­то ос­но­ва Египетската кул­турна епоха[[91]](#endnote-91). Една та­ка­ва лич­ност раз­по­ла­га с та­ко­ва ас­т­рал­но тяло, с та­ка­ва "кайя", че тя про­явя­ва актив­ност не са­мо във вре­ме­то и мястото, къ­де­то се намира, а мо­же да пре­не­се сво­ите дейс­т­вия да­леч в бъ­дещето. Способността да под­гот­вяш за­ко­ни­те на бъ­де­ще­то се на­ри­ча "Дхарма". А тялото, чрез ко­ето мо­жеш да го сториш, се на­ри­ча "Дхарма-кайя". Тези из­ра­зи чес­то се сре­щат в из­точ­ни­те учения. Но тук вие имате ис­тин­с­ко­то обяснение, с ко­ето пър­вич­на­та мъд­рост ви­на­ги е би­ла наясно.

Нека да си при­пом­ним ця­ло­то мно­го­об­ра­зие от съ­би­тия и факти, ко­ито раз­г­ле­дах­ме през пос­лед­ни­те дни. И наистина, ако си при­пом­ним всичко, за ко­ето ста­на дума, в ду­ши­те ни би мо­гъл да проз­ву­чи след­ни­ят въп­рос. Какво впро­чем на­зо­ва­ва­ме ние с име­то "човек"? "Човек" ние на­ри­ча­ме ед­на оп­ре­де­ле­на сте­пен от еволюцията. Ние установихме, че Духовете на Личността бя­ха "човеци" през епо­ха­та на Стария Сатурн; ние установихме, че до­ри и Престолите е тряб­ва­ло да ста­нат "човеци"; ус­та­но­вих­ме още, че днеш­ни­ят човек съ­що се раз­ви­ва и че един ден той ще се из­диг­не до вис­ши­те Йерархии; и пър­ви­те ета­пи от то­ва из­дига­не са имен­но Ангелите и Архангелите; ус­та­но­вих­ме как ня­кои от вис­ши­те Същества са стиг­на­ли дотам, че са мо­же­ли да жер­т­ват не­що от се­бе си… И особено под­чер­та­на бе­ше жер­т­ва­та на Престолите... Ние виж­да­ме пър­ви­те проб­ля­съ­ци на съзидателна, твор­чес­ка дейност имен­но у пред­во­ди­те­ли­те на от­дел­ни­те наро­ди и раси, ко­ито зна­еха как да усъвършенстват сво­ите те­ла по та­къв начин, че от тях се из­лъч­ва­ха опре­де­ле­ни сили. Както Престолите из­лъ­чи­ха на­вън от се­бе си сво­ята соб­с­т­ве­на същност, та­ка по схо­ден начин и нап­ред­на­ли­те лич­нос­ти из­лъч­ват сво­ята Нирманакайя, пре­дос­та­вяй­ки на под­хо­дя­ща­та ин­ди­ви­дуалност от след­ва­щи­те по­ко­ле­ния та­ки­ва ас­т­рал­ни и етер­ни сили, без ко­ито те не би­ха мог­ли да се спра­вят със сво­ите задачи.

И та­ка по­ня­ти­ето "развитие" включ­ва в се­бе си две фази - ед­на­та е на "вземането", дру­га­та - на "да­ва­нето" ко­га­то съ­щес­т­ва­та за­поч­ват да из­лъч­ват от се­бе си оп­ре­де­ле­ни сили, т.е. ко­га­то те за­поч­ват да творят. Всяко съ­щес­т­во се из­ди­га от сте­пен­та "създание" до сте­пен­та "Създател".

Духовете на Личността, или Архаите, ста­на­ха "човеци" през епо­ха­та на Стария Сатурн, Архангелите ста­на­ха "човеци" през епо­ха­та на Старото Слънце, Ангелите - през епо­ха­та на Старата Луна; ние, Земните чо­ве­ци сме тук, за да про­дъл­жим развитието, а от дру­га страна, ви­на­ги ще има същества, ко­ито са ус­т­ре­ме­ни към сво­ята "човешка" степен. И следва въпросът: Ни­ма то­ва ще про­дъл­жа­ва до безкрайност? Нима има са­мо един ве­чен кръговрат, при кой­то на Слънцето се пов­та­ря това, ко­ето ве­че е ста­нало на Сатурн, са­мо и са­мо за да се вклю­чат и дру­ги същества? - защото Духовете на Огъня на­ис­ти­на ид­ват по­-къс­но от Духовете на Личността... Нима дейс­т­ви­тел­но не­ща­та са та­ка устроени, че неп­ре­къс­на­то ще има същества, ко­ито ще за­поч­ват от на­чал­на­та сте­пен на без­по­мощ­ни "създания", за да се из­диг­нат до степента, при ко­ято ще мо­гат да по­жер­т­­ват се­бе си? - Не, не­ща­та изоб­що не са та­ка устроени! Обаче се­га въз­ник­ва други­ят въпрос: Дали "човешката" степен, ко­ято Духовете на Личността пос­тиг­на­ха на Стария Сатурн, рес­пек­тив­но "човешката" степен, ко­ято Арханге­ли­те пос­тиг­на­ха на Старото Слънце, и "човешката" степен, ко­ято Ангелите пос­тиг­на­ха на Марс, е същата, към ко­ято се стре­мим ние на Земята? И ако се замислим например вър­ху при­ро­да­та на Ангелите, ще от­к­ри­ем ли в тях­но ли­це на­шия соб­с­т­вен об­раз през епо­ха­та на Бъдещия Юпитер? И ще от­к­ри­ем ли в ли­це­то на Архангелите об­ра­за на оне­зи същества, ко­ито ние ще пред­с­тав­ля­ва­ме през епо­ха­та на Бъдещата Венера? Имаме ли дос­та­тъч­но основания, за да си кажем: Да, ние сто­им тук на на­ша­та Земя и в хо­да на миро­во­то раз­ви­тие ще се из­диг­нем до все по­-вис­ши степени - ние са­ми ще се из­ка­чим до вис­ши­те Йерархии - Съществата, в ко­ито ще се превърнем, всич­ки те ве­че съществуват, а на­ша­та се­гаш­на сте­пен е би­ла постиг­на­та по­-ра­но от дру­ги Същества? Дали на­ис­ти­на е така? Ето го­ле­ми­ят ло­ги­чес­ки въпрос, кой­то би трябва­ло да въз­ник­не у все­ки неп­ре­ду­бе­ден слу­ша­тел на те­зи лекции.

Накратко: Да­ли ние има­ме ра­бо­та с ед­на веч­но пов­та­ря­ща се "човешка" степен - нещо, ко­ето ще ни доб­ли­жи до Архаите, пос­тиг­на­ли та­зи сте­пен на Стария Сатурн, до Архангелите, пос­тиг­на­ли та­зи сте­пен на Старото Слънце и до Ангелите, пос­тиг­на­ли та­зи сте­пен на Марс? За нас всич­ко то­ва мо­же и да е важно, оба­че за Боговете то би оз­на­ча­ва­ло са­мо ум­но­жа­ва­не на тех­ни­те съз­да­ния и те не би­ха го при­ели ка­то ня­ка­къв напредък. Един друг въп­рос гласи така: А да­ли ня­ко­га хо­ра­та - по­ра­ди обстоятелството, че пос­ти­гат сво­ята чо­вешка сте­пен имен­но на Земята - ще се пре­вър­нат в та­ки­ва същества, ко­ито ще мо­гат да вър­шат неща, как­вито са не­по­сил­ни как­то за Ангелите, та­ка и за Архангелите, а до­ри и за Архаите? Дали сът­во­ре­ни­ето на света е из­в­ляк­ло ня­как­ва по­ука от това, че след Архангелите и Ангелите, то съз­да­де и човека? Дали са­мо­то сът­во­ре­ние на све­та е осъ­щес­т­ви­ло ня­ка­къв напредък? Дали по­ра­ди по­-дъл­бо­ко­то по­тъ­ва­не в ма­те­ри­ята чо­ве­кът има из­г­ле­ди за по­-мощ­но из­рас­т­ва­не в ду­хов­ни­те светове? Ето как из­г­леж­дат го­ле­ми­те ло­ги­чес­ки въпроси! И пос­лед­на­та лек­ция от то­зи ци­къл тряб­ва да бъ­де пос­ве­те­на на тях и най-вече на това: Как­во е зна­чени­ето на чо­ве­ка за Космоса, как­во е от­но­ше­ни­ето на чо­ве­ка към вис­ши­те Йерархии и към кои сте­пе­ни от Йерархиите во­ди не­го­ви­ят път?

# ДЕСЕТА ЛЕКЦИЯ

Дюселдорф, 18 Април 1909, ве­чер

Добре би било, ако ос­вен въпросите, въз­ник­на­ли в края на пре­диш­на­та лекция, об­съ­дим и ня­кои дру­ги, ма­кар че в рам­ки­те на де­сет лекции, естествено, е не­въз­мож­но да да­дем из­чер­па­те­лен от­го­вор на всичко. Ето защо, поз­во­ле­те ми пре­ди да до­вър­ша ос­нов­на­та тема, да нап­ра­ви ня­кол­ко уточнения, ко­ито са свър­за­ни с нея.

Първото уточнение, ко­ето правя, е мно­го трудно, а мо­же би и не­въз­мож­но за раз­би­ра­не от стра­на на на­шите съвременници… Но та­ка или иначе, не е зле да се съ­об­ра­зя­ва­ме и с то­зи факт, а имен­но с въп­ро­са:­ Как­во ста­ва всъщ­ност с те­зи пла­не­тар­ни фор­ма­ци­и­?­ От ду­хов­на глед­на точка, за вас е ясно: Духовните Същества се из­ди­гат до все по­-вис­ша степен и, из­ди­гай­ки се, те тряб­ва да на­пус­нат ста­ри­те си обиталища, ко­ито за оп­ре­де­лен пе­ри­од от вре­ме са им по­ма­га­ли да раз­ви­ят оп­ре­де­ле­ни качества, как­ви­то ина­че те не би­ха мог­ли да постигнат. Когато в хо­да на ево­лю­ци­ята из­г­ря Лемурийската епоха, чо­ве­кът бе­ше нап­ред­нал до та­ка­ва степен, че мо­жа да пов­то­ри всичко, ко­ето бе­ше нат­ру­пал в се­бе си през епо­хи­те на Стария Сатурн, Старото Слънце и Старата Луна. И то­га­ва той стъ­пи на но­во­то си обиталище - на­ша­та Земя - ко­ято в то­зи си вид се по­яви за пръв път в Космоса. После той пре­ми­на през ця­ла­та Лемурийска и Атлантска епоха, дости­гай­ки до на­ши дни… И, нап­ред­вай­ки от ед­на ин­кар­на­ция в друга - той вър­ви към след­ва­щи­те сте­пе­ни от сво­ето развитие. Така един ден той ще на­пус­не Земята, по­не­же тя ве­че ня­ма да му пред­ла­га ни­как­ви въз­можнос­ти за по­-на­та­тъш­на еволюция…

Вие яс­но бих­те мог­ли да си пред­с­та­ви­те как на­ша­та Земя се прев­ръ­ща в куп­чи­на раз­ва­ли­ни след ка­то чо­ве­кът я напусне - не­ща­та би­ха мог­ли да бъ­дат срав­не­ни с един го­лям град, на­пус­нат от ця­ло­то си население… Зна­ете как ще из­г­леж­да след крат­ко вре­ме един та­къв град - куп­чи­на развалини, зат­ру­па­ни от зем­на маса! Така сто­ят не­ща­та днес. Обаче процесите, ко­ито ще се раз­ви­ват на Земята в да­леч­но­то бъ­де­ще ня­ма да из­г­леж­дат по то­зи начин...

Бъдещето на на­ша­та Земя изис­к­ва от нас да от­го­во­рим и на един, наг­лед стра­нен, въпрос. Какво всъщ­ност оз­на­ча­ва за раз­ви­ти­ето на чо­ве­ка един Леонардо да Винчи, един Рафаело[[92]](#endnote-92) и дру­ги ге­нии в раз­лич­ни­те об­лас­ти на живота? Какво оз­на­ча­ва за пла­не­тар­но­то раз­ви­тие на Земята, че тех­ни­те ху­до­жес­т­ве­ни про­из­веде­ния и днес още рад­ват хи­ля­ди и хи­ля­ди хора? Но мо­же би ня­кои от вас, скъ­пи мои приятели, из­пит­ват ле­ка тъга, ко­га­то се връ­щат от Милано и си да­ват сметка, че та­зи чуд­на жи­во­пис на Леонардо да Винчи "Тайната вечеря" ня­ма да съ­щес­т­ву­ва вечно... Нека да не забравяме, че при сво­ето пър­во пъ­ту­ва­не до Италия, Гьоте все още мо­жеше да зас­та­не пред то­ва про­из­ве­де­ние на из­кус­т­во­то в не­го­вия пъ­лен блясък, ка­къв­то бъ­де­щи­те поко­ле­ния ед­ва ли ще мо­гат да усетят… За хората, ко­ито ще жи­ве­ят след нас при­мер­но тол­ко­ва години, кол­кото ние сме жи­ве­ли след Гьоте, "Тайната вечеря" прос­то ня­ма да съ­щес­т­ву­ва в се­гаш­ния си вид. Такава е съд­ба­та на всичко, ко­ето хо­ра­та съз­да­ват на Земята и на всичко, ко­ето на­ми­ра из­раз във фи­зи­чес­ка­та ма­терия на Земята. Такава, об­що взето, е и съд­ба­та на чо­веш­ки­те мис­лов­ни постижения, що се от­на­ся до са­мата Земя. Опитайте се да си пред­с­та­ви­те ед­на бъ­де­ща епоха, ко­га­то оду­хот­во­ре­ни­те чо­веш­ки съ­щес­т­ва ще се из­диг­нат до вис­ши­те сфери. Човешките мис­ли - аз ня­мам пред­вид на­уч­ни­те мисли, по­не­же са­мо след трис­та или че­ти­рис­то­тин го­ди­ни те ве­че ня­ма да имат ни­как­ва стойност… а и мис­ли­те на чо­ве­ка изобщо, какви­то се раж­дат от не­го­вия фи­зи­чес­ки мозък, ес­тес­т­ве­но ня­мат ни­как­во зна­че­ние за вис­ши­те светове - те имат из­вес­т­но зна­че­ние са­мо за Земята... Обаче един ден чо­ве­кът ще на­пус­не Земята... И как­во ще ста­не то­гава с всичко, ко­ето хо­ра­та са съз­да­ли на Земята в хо­да на хи­ля­ди и хи­ля­ди години?

Естествено, от ду­хов­на глед­на точ­ка, на­й-­нап­ред тряб­ва да раз­г­ле­да­ме раз­ви­ти­ето на чо­веш­ка­та ин­ди­ви­дуалност. Леонардо да Винчи нап­ри­мер е из­рас­нал чрез сво­ите постижения. Тук оба­че ние би тряб­ва­ло да се запитаме: Означават ли не­що за бъ­де­ще­то на Земята оне­зи ве­ли­ки мисли, оне­зи ве­ли­ки импулси, ко­ито забе­ле­жи­тел­ни­те лич­нос­ти вла­гат в Земната материя? Нима с края на на­ша­та Земя ще из­чез­нат и всич­ки духов­ни пос­ти­же­ния на човека? Нима всич­ко ще се пре­вър­не в прах и ще се раз­пи­лее из Космоса? Вие с право се удивлявате, примерно, на Кьолнската катедрала… Но след от­но­си­тел­но крат­ко вре­ме от нея ня­ма да ос­та­не ни­то ка­мък вър­ху камък… Оба­че ни­що ли не оз­на­ча­ва за ця­ла­та Земя фактът, че иде­ята за та­зи ка­тедра­ла е вло­же­на в ка­мен­на­та постройка? Следователно, не­ка да се аб­с­т­ра­хи­ра­ме от това, ко­ето чо­ве­кът взема със се­бе си след смъртта - не­ка да раз­г­ле­да­ме съд­ба­та на са­ма­та Земя. Виждате ли, фак­ти­чес­ки в хо­да на сво­ето раз­ви­тие ед­на пла­не­та ста­ва все по­-мал­ка и по-малка, тя неп­ре­къс­на­то се свива. Такава е съд­ба­та на пла­не­тар­на­та материя, оба­че има и още нещо, ко­ето из­ли­за из­вън рам­ки­те на фи­зи­чес­ко­то наблюдение. В ево­лю­ци­ята на ма­те­ри­ал­ния свят съществува ед­на сте­пен, ко­ято стои над та­зи точка. Нека да се спрем вър­ху та­зи сте­пен от ево­лю­ци­ята на ма­те­ри­ал­ния свят, ка­то аз от­но­во напомням, че за наши­те съв­ре­мен­ни­ци те­зи не­ща са мно­го трудни, а мо­же би и не­дос­тъп­ни за разбиране. Работата е там, както казах, че Земята неп­ре­къс­на­то се сви­ва и на­ма­ля­ва своя обем. Така ма­те­ри­ята на­пи­ра от пе­ри­фе­ри­ята към ед­на сре­дищ­на точка. И се­га аз - с яс­но­то съзнание, че съ­щес­т­ву­ва за­ко­нът за съх­ра­не­ние на енергията, но и с яс­но­то съзнание, че те­зи фак­ти са из­вес­т­ни на все­ки окул­тист - до­ба­вям следното:

МА­ТЕ­РИ­ЯТА НЕПРЕ­КЪС­НА­ТО НА­ПИ­РА КЪМ СРЕ­ДИЩ­НА­ТА ТОЧ­КА НА ЗЕМЯТА…

оба­че осо­бе­но­то тук е, че

В СРЕ­ДИЩ­НА­ТА ТОЧ­КА МА­ТЕ­РИЯТА ПРОС­ТО ИЗЧЕЗВА!

Представете си съв­сем наг­лед­но ня­ка­къв ма­те­ри­ален пред­мет или прос­то пар­че материя, ко­ято на­пи­ра към сре­дищ­на­та точ­ка и как там тя изчезва - тя не се от­к­ло­ня­ва в ед­на или дру­га точка, а из­чез­ва в нищото[[93]](#endnote-93)! По съ­щия на­чин вие бих­те мог­ли да си пред­с­та­ви­те как някога - след ка­то ма­те­ри­ята на­пи­ра към цен­тъ­ра и изчезва - ще из­чез­не и ця­ла­та Земя. Обаче то­ва не е всичко:

ИЗЧЕЗВАЙКИ В ЦЕНТЪРА, МА­ТЕ­РИ­ЯТА СЕ ПО­ЯВЯ­ВА В ПЕРИФЕРИЯТА!

Да, там от­вън тя се по­явя­ва отново… На оп­ре­де­ле­но мяс­то от прос­т­ран­с­т­во­то тя изчезва, за да се по­яви на дру­го място[[94]](#endnote-94). И на­й-­важ­но­то тук е, че В ТА­ЗИ НО­ВО­ВЪЗ­НИК­ВА­ЩА МА­ТЕ­РИЯ СА ОТ­ПЕ­ЧА­ТА­НИ ВСИЧ­КИ УСИЛИЯ, ВС­ИЧ­КИ ПОС­ТИ­ЖЕ­НИЯ НА СЪЩЕСТВАТА, КО­ИТО СА РА­БО­ТИ­ЛИ В МА­ТЕ­РИ­АЛ­НИЯ СВЯТ НА ПЛАНЕТАТА - ес­тес­т­вено, не в днеш­на­та фор­ма на материята, а в ед­на нова, пре­об­ра­зе­на форма... И така, ако ма­те­ри­ал­ни­те час­ти на Кьолнската ка­тед­ра­ла из­чез­ват в сре­дищ­на­та точ­ка на Земята, вие ще я видите, бих казал, от дру­га­та стра­на на Земята. Нищо, аб­со­лют­но ни­що не се гу­би от това, ко­ето е пос­тиг­на­то на ед­на планета, са­мо че то се появява, как­то казах, от дру­га­та страна...

Онова, от ко­ето е тръг­нало на­ше­то Земно раз­ви­тие още пре­ди Стария Сатурн, ние би тряб­ва­ло да го тър­сим отвъд Зодиака. Неслу­чай­но пър­вич­на­та мъд­рост го на­ре­че крис­тал­но­то небе, и в то­ва крис­тал­но не­бе бя­ха "депонирани" дейс­т­ви­ята на оне­зи Същества, ко­ито при­над­ле­жат към по­-ран­на­та еволюция. Те изградиха, та­ка да се каже, фундамента, вър­ху кой­то но­ви­те Същества за­поч­на­ха сво­ята съ­зи­да­тел­на дейност.

Както ве­че казах, то­ва е из­вън­ред­но труд­но за раз­би­ра­не от стра­на на на­ше­то съвремие, за­що­то то е свикна­ло да се съ­об­ра­зя­ва са­мо с ма­те­ри­ята и изоб­що не допуска, че в оп­ре­де­ле­но мяс­то от три­из­мер­но­то простран­с­т­во ма­те­ри­ята мо­же да изчезне и, ми­на­вай­ки през дру­ги измерения, да се по­яви на дру­го място.

Докол­ко­то ос­та­ва­те в три­из­мер­но­то пространство, вие съ­що не бих­те мог­ли да раз­бе­ре­те те­зи неща, по­не­же те про­ти­чат из­вън три­из­мер­но­то пространство. Междувременно ние не отчи­та­ме ни­как­ви ма­те­ри­ал­ни процеси, пре­ди те от­но­во да се про­явят на дру­го мяс­то в три­из­мер­но­то пространство. През меж­дин­ния пе­риод ма­те­ри­ята се на­ми­ра имен­но в дру­го­то измерение. Вие виж­да­те кол­ко слож­ни са връз­ки­те меж­ду не­щата и как един процес, про­ти­чащ на оп­ре­де­ле­но място, по­ня­ко­га за­ви­си от съв­сем не­очак­ва­ни фактори, които след­ва да тър­сим в дру­го мяс­то от три­из­мер­но­то пространство.

Ние казахме, че раз­ви­ти­ето на на­ша­та пла­не­та за­поч­ва от Стария Сатурн. И то­ва дейс­т­ви­тел­но е така. После ста­ва об­ра­зу­ва­не­то на Юпитер… Както знаете, в из­г­раж­да­не­то на Юпитер бя­ха ан­га­жи­ра­ни всич­ки Същества от окол­но­то кос­ми­чес­ко пространство. Но как­то се раз­ви­ва­ха Съществата, на­ми­ра­щи се вът­ре в пла­не­тар­на­та система, та­ка се раз­ви­ва­ха и Съществата от окол­но­то кос­ми­чес­ко пространство. Сгъстяването и обо­со­бя­ва­не­то на Юпитер бе­ше де­ло на та­ки­ва Същества, ко­ито впос­лед­с­т­вие се от­тег­ли­ха и, стро­го погледнато, ня­мат ни­що об­що с на­ше­то развитие - те са по­-с­ко­ро свър­за­ни с раз­ви­ти­ето на Марс, Уран и Нептун. Естествено, име­на­та Уран и Нептун не са да­де­ни спо­ред древ­на­та традиция, ко­ято ви­на­ги тър­сеше съ­от­ветс­т­вие меж­ду Съществата и тех­ни­те имена, ма­кар че в име­то Уран все пак бих­ме мог­ли да търсим из­вес­тен сми­съл и ма­кар че, об­що взе­то то­ва име включ­ва онова, ко­ето се на­ми­ра из­вън на­шия зо­ди­акален кръг.

Следователно, ние виждаме, че те­зи две планети, ко­ито днеш­на­та ас­т­ро­но­мия раз­г­леж­да ка­то на­пъл­но равноп­рав­ни с дру­ги­те планети, всъщ­ност се дви­жат в дру­га сфе­ра и об­що взе­то ня­мат ни­що об­що с на­шия свят. Те са из­раз имен­но на оне­зи светове, ко­ито са въз­ник­на­ли още през епо­ха­та на Стария Сатурн, ко­гато оп­ре­де­ле­ни Същества са учас­т­ва­ли в на­ше­то развитие, а по­-къс­но са се от­тег­ли­ли из­вън на­ша­та плане­тар­на система. От тук вие бих­те мог­ли да си обяс­ни­те и ред дру­ги факти, нап­ри­мер това, че Луните на те­зи пла­не­ти се вър­тят в об­рат­на посока.

Ето как из­г­леж­да в ре­зю­ме въз­ник­ва­не­то на на­ша­та Слънчева система. И все пак: как­во е съ­от­но­ше­ни­ето меж­ду чо­ве­ка и те­зи Същества от вис­ши­те Йерархии, ко­ито ве­че са ми­на­ли през сво­ята "човешка" степен? Ние бих­ме мог­ли да за­поч­нем от най-висшите, от Серафимите, Херувимите и Престолите и чрез тях­но­то опи­са­ние да се приб­ли­жим до ед­но по­-пъл­но раз­би­ра­не на човека. А ако бих­ме се из­диг­на­ли над Серафимите, то­га­ва ние бих­ме се ока­за­ли в об­лас­т­та на бо­жес­т­ве­на­та Троица. В как­во се със­тои осо­бе­но­то предим­с­т­во на Серафимите, Херувимите и Престолите пред дру­ги­те същества?

- Те имат, как­то се казва, спо­собнос­т­та "нап­ра­во да виж­дат Бога".

Да, то­ва ко­ето чо­ве­кът тряб­ва да тър­си тол­ко­ва упо­ри­то в хо­да на сво­ето развитие, те го при­те­жа­ват от са­мо­то начало. Ние хо­ра­та казваме: Ето, ние тряб­ва да за­поч­нем от на­ше­то днеш­но по­ло­же­ние и да тър­сим все по­-вис­ши­те сте­пе­ни на познанието, во­ля­та и та­ка на­та­тъ­к -­ та­ка ние все по­ве­че се приб­ли­жа­ва­ме до Бога… Но кол­ко­то и да из­рас­т­ва­ме в на­ше­то развитие, Богът ви­на­ги ос­та­ва скрит. Ето това е го­ля­ма­та раз­ли­ка между чо­ве­ка­ и Серафимите, Херувимите и Престолите -­ още от са­мо­то на­ча­ло на на­ше­то раз­ви­тие те­зи на­й-­висши ду­хов­ни Същества мо­гат да се рад­ват на не­пос­ред­с­т­ве­на­та си бли­зост до бо­жес­т­ве­на­та Троица - целта, към ко­ято се стре­ми човекът, е тях­но при­те­жа­ние от са­мо­то начало…

Безкрайно важ­но е да знаем, че още от са­мо­то си въз­ник­ва­не те­зи Същества виждат, съ­зер­ца­ват Бога, и до­като съществуват, те неп­ре­къс­на­то съ­зер­ца­ват Бога. И всичко, ко­ето те предприемат, про­из­ти­ча от тях­на­та непос­ред­с­т­ве­на бли­зост до Бога - чрез тях дейс­т­ва са­ми­ят Бог… Те прос­то не би­ха мог­ли до пос­тъп­ват по друг начин; за тях би би­ло не­въз­мож­но да вър­шат друго, за­що­то Божието съ­зер­ца­ние е ед­на тол­ко­ва мо­гъща сила, ко­ято да­ва не­по­ко­ле­би­ма и без­п­ре­це­дент­на си­гур­ност на импулсите.

В сфе­ра­та на те­зи Същества ня­ма и сле­да от размисли, от съмнение, там има са­мо пре­ки­те за­по­ве­ди от Божес­т­ве­ния свят и свет­ка­вич­ния пре­ход от съ­зер­ца­ние в действие! Тези Същества виж­дат Божествения свят в не­го­ва­та първична, ис­тин­с­ка същност. А се­бе си те въз­п­ри­емат ка­то про­дъл­жи­те­ли на Божията воля, на Божията мъдрост. Така сто­ят не­ща­та при на­й-­вис­ша­та Йерархия.

Ако се­га се спус­нем на­до­лу към след­ва­ща­та Йерархия, към Съществата, ко­ито на­ри­ча­ме Господства, Сили и Власти (или Духове на Мъдростта, Духове на Движението и Духове на Формата), тряб­ва да за­явим следното: - Те ве­че не раз­по­ла­гат с не­пос­ред­с­т­ве­на­та бли­зост до Бога; те ве­че не виж­дат нап­ра­во Бога, а Го раз­поз­на­ват в Неговите откровения – т.е. в това, ко­ето Той, бих казал, про­явя­ва в Своя облик, в Своята физиономия... За тях е неоспоримо, че то­ва е об­ли­кът на Бога. Така, да след­ват от­к­ро­ве­ни­ята Му, е не­що са­мопо­нят­но за Серафимите, Херувимите и Престолите… да, за Серафимите, Херувимите и Престолите е не­мис­лимо да не из­пъл­нят пред­пи­са­ни­ята на Бога - и то­ва е та­ка имен­но по­ра­ди не­пос­ред­с­т­ве­на­та им бли­зост до Него... Обаче от дру­га стра­на за Господствата, Силите и Властите в из­вес­тен сми­съл е на­пъл­но из­к­лю­че­но да пред­п­ри­емат нещо, за ко­ето Божественият свят не е дал сво­ето съгласие. Ето защо, за да се по­лу­чи ня­ка­къв нап­ре­дък в ми­ро­во­то развитие, тряб­ва­ше да се слу­чи не­що твър­де осо­бено... Тук ние се доб­ли­жа­ва­ме до ед­на област, ко­ято ви­на­ги е би­ла труд­на за разбиране - до­ри и за онези, които са би­ли до­пус­ка­ни до оп­ре­де­ле­ни сте­пе­ни на мис­те­рий­на­та мъдрост... В древ­ни­те Мистерии се е про­цеди­ра­ло по след­ния начин: При оп­ре­де­ле­на сте­пен от мис­те­рий­но­то пос­ве­ще­ние уче­ни­кът бил из­п­ра­вян пред зли и враж­деб­ни Същества, чий­то вън­шен вид пре­диз­вик­вал ужас и отвращение, а са­ми­те те из­вършва­ли ужа­ся­ва­щи де­яния пред очи­те му. А тези, ко­ито ги извършвали, би­ли не други, а са­ми­те жре­ци и мъдреци, мас­ки­ра­ни ка­то зли де­мо­ни… Да, за да под­гот­вят съ­от­вет­ни­те из­пи­та­ния, жре­ци­те се де­ги­зи­ра­ли ка­то демо­нич­ни Същества, ко­ито са из­вър­ш­ва­ли въз­мож­но на­й-п­ро­тив­ни­те и от­б­лъс­к­ва­щи неща. Защо? За да по­ка­жат на окул­т­ния уче­ник до как­ва сте­пен Злото мо­же да от­к­ло­ни раз­ви­ти­ето от не­го­вия пра­ви­лен път; и за та­зи цел мас­ка­та на зли­те си­ли нав­ли­ча­ха вър­ху се­бе си имен­но жреците. Така окул­т­ни­ят уче­ник трябва­ше да по­пад­не в илюзията, че пред не­го стои Злото и ед­ва след де­мас­ки­ра­не­то на "Злото" той сти­га­ше до истината… По то­зи на­чин той бе­ше ос­во­бож­да­ван от илю­зи­ята и се убеждаваше, че тук ста­ва ду­ма за едно изпитание. За да го подготвят, за да го въ­оръ­жат сре­щу Злото, жре­ци­те - които, естествено, не бя­ха наме­се­ни в ня­как­ви зло­де­яния - се из­п­ра­вя­ха пред не­го под фор­ма­та на ужасни, от­б­лъс­к­ва­щи същества. Но всич­ко то­ва бе­ше са­мо ед­но от­ра­же­ние на онова, ко­ето дейс­т­ви­тел­но се ра­зиг­ра­ва­ше в хо­да на кос­ми­ческо­то развитие…

В меж­дин­ния пе­ри­од меж­ду об­ра­зу­ва­не­то на Юпитер и то­ва на Марс, оп­ре­де­лен брой Същества, ако ми поз­во­ли­те то­зи три­ви­ален израз, бя­ха "отзовани" от сфе­ра­та на Силите - те бя­ха та­ка пос­та­ве­ни в хо­да на ми­ро­во­то развитие, че вмес­то да го насърчават, за­поч­на­ха да го спъват. Този кос­ми­чес­ки про­цес ние на­рича­ме Битката на Небето. Следователно, в хо­да на ми­ро­во­то развитие, ако ми поз­во­ли­те то­зи израз, бя­ха вмък­на­ти дейс­т­ви­ята на "отзованите“, "декласираните" Същества, за­що­то вис­ши­те Йерархии си казваха: Ако се нап­ред­ва по пра­ва­ линия (праволинейно), край­на­та цел ни­ко­га не би мог­ла да бъ­де постигната.

Представете си, че тряб­ва да тег­ли­те ед­на каруца: Теглейки я напред, вие уп­раж­ня­ва­те мус­кул­ни усилия. И ако ка­ру­ца­та е на­то­ва­ре­на много, ще са не­об­хо­ди­ми по­ве­че усилия, по­ве­че сили. Представете си още, че Бог би ос­та­вил ми­ро­ва­та ево­лю­ция на она­зи степен, ко­ято бе­ше пос­тиг­на­та през епо­ха­та на Старото Слънце: чо­ве­ци­те би­ха се раз­ви­ли и по-нататък, оба­че тех­ни­те усилия, тех­ни­те си­ли ще на­рас­т­ват имен­но ако те сре­щат преч­ки по своя път. За бла­го­то на чо­ве­чес­т­во­то, оп­ре­де­ле­ни си­ли и Същества тряб­ва­ше да бъ­дат "отзовани"… Те не са зли са­ми по се­бе си; и ние ни­ко­га не би­ва да ги тре­ти­ра­ме ка­то "зли сили"… Дори бихме мог­ли да кажем, че пос­та­вяй­ки преч­ки в развитието, те са по­жер­т­вали са­ми­те се­бе си. В най-­общ смисъл ние бих­ме мог­ли да ги на­ре­чем Богове на препятствията. Тези "отзовани", "декласирани" Същества не бя­ха зли; напротив, те бя­ха го­ле­ми­те на­сър­чи­те­ли на раз­ви­ти­ето­; те пре­диз­вик­ва­ха щур­ма сре­щу праволинейното развитие, ка­то по то­зи на­чин по­ро­ди­ха и Злото в света…

Естествено, ево­лю­ци­онни­ят път на те­зи "декласирани" Същества тръг­на в съв­сем дру­га посока, твър­де различ­на от по­со­ка­та на тех­ни­те братя. Да, тех­ни­те дейс­т­вия бя­ха съв­сем раз­ли­чни и ед­на от пос­ле­ди­ци­те беше тази, че през епо­ха­та на Старата Луна, в из­вес­тен сми­съл те­зи Същества се пре­вър­на­ха в из­ку­си­те­ли на оне­зи Същества, ко­ито ние на­ри­ча­ме Ангели. Ние казахме, че на Старата Луна Ангелите пос­ти­гат сво­ята "човешка" степен. И така, на Старата Луна има­ше Ангели, ко­ито, наб­лю­да­вай­ки пос­ле­ди­ци­те от "пре­пятствията", си казваха: Ето, се­га ние бих­ме мог­ли да за­поч­нем ед­на бор­ба сре­щу те­зи пре­пятс­т­вия и по то­зи начин да се по­то­пим из­ця­ло в про­це­си­те на Лунното развитие, оба­че ние ис­ка­ме да на­пус­нем Старата Луна, ние не ис­ка­ме да се спус­нем там долу, ние ис­ка­ме да ос­та­нем го­ре при доб­ри­те Богове. И в оп­ре­де­лен момент те­зи Ангелски Същества се от­къс­на­ха от по­то­ка на Лунното развитие, от­къс­на­ха се от вли­яни­ето на онези Сили, Динамис, ко­ито пре­диз­вик­ва­ха труд­нос­ти в Лунното развитие. Обаче на Старата Луна имаше и дру­ги Ангелски Същества, ко­ито си казваха: „Не, ние ня­ма да последваме събратята си!“ Защото, ако ги бяха пос­лед­ва­ли, в ево­лю­ци­ята не би­ха мог­ли да бъ­дат вне­се­ни ни­как­ви но­ви елементи!

Именно по­ра­ди обстоятелството, че въз­ник­на­ха те­зи го­ле­ми препятствия, ево­лю­ци­ята на Старата Луна успя да на­ме­ри вер­ния път. Тези Същества, които си казваха. "Ние не ис­ка­ме да има­ме ни­що об­що с онова, ко­ето ста­ва долу!" на­пус­на­ха пла­не­тар­на­та ма­са на Старата Луна и се при­съ­еди­ни­ха към оне­зи Същества, чи­ято аре­на на дейс­т­вие ста­на Слънцето. Оттогава на­та­тък те прес­та­на­ха да имат от­но­ше­ние към всич­ки оне­зи препятствия, за ко­ито казахме, че въз­ник­на­ха на Луната[[95]](#endnote-95). А дру­ги­те Същества, ко­ито из­б­ра­ха проб­лема­тич­ния път на развитие, тряб­ва­ше да при­емат в сво­ята те­лес­на ор­га­ни­за­ция всич­ко онова, ко­ето про­изти­ча­ше от препятствията; те трябваше, бих казал, да се втвър­дят в мно­го по­-го­ля­ма сте­пен от предвиденото... Техните те­лес­ни об­вив­ки на­ис­ти­на ста­на­ха мно­го по­-т­вър­ди от­кол­ко­то бе­ше пред­ви­де­но - в сво­ите те­ла те прос­то по­еха ло­гич­ни­те пос­ле­ди­ци от дейс­т­ви­ята на Силите (Динамис). Обаче ние не би­ва да забравяме, че все пак в бо­жес­т­ве­ния план на сът­во­ре­ни­ето дейс­т­ви­ята на Силите (Динамис) има­ха сво­ето точ­но оп­ре­де­ле­но място. Да, Луната се пре­вър­на в Земя и ос­нов­ни­те пла­не­тар­ни про­це­си се повториха, в ре­зул­тат на ко­ето изос­та­на­ха точ­но оне­зи Същества, ко­ито из­ця­ло се бя­ха по­то­пи­ли в жи­во­та на Луната - те се вклю­чи­ха в рет­рог­рад­ното развитие[[96]](#endnote-96).

Всичко то­ва до­ве­де дотам, че в хо­да на Земното раз­ви­тие се очер­та­ха две ка­те­го­рии Ангелски Същества, ед­на­та от ко­ито неп­ре­къс­на­то напредваше, а дру­га­та - неп­ре­къс­на­то изоставаше. Напредващите Ангелски Същества се доб­ли­жи­ха до чо­ве­ка през Лемурийската епоха, ко­га­то той ста­на дос­та­тъч­но зрял, за да при­еме в се­бе с чо­веш­кия Аз; и му пре­дос­та­ви­ха въз­мож­нос­т­та да се из­ди­га в ду­хов­ни­те све­то­ве без да носи пос­ле­ди­ци­те от всич­ко онова, ко­ето въз­ник­на през Лунната епо­ха под форма­та на ед­ни или дру­ги препятствия. А изос­та­ва­щи­те същества, ко­ито ние на­ри­ча­ме лу­ци­фе­ри­чес­ки Същества, за­поч­на­ха да се до­могват до ас­т­рал­но­то тя­ло (по­не­же ня­ма­ха власт вър­ху Аз-а) на чо­ве­ка и в струк­ту­ра­та на то­ва ас­т­рал­но тя­ло вло­жи­ха всич­ки последици. Следователно, до­ка­то Си­ли­те (Динамис) бяха, та­ка да се каже, из­п­ра­те­ни да участ­ват в Битката на Небето прев­ръ­щай­ки се в Богове на препятствията, пос­ле­ди­ци­те от тех­ни­те дейс­т­вия се про­мък­на­ха в чо­веш­ко­то ас­т­рал­но тя­ло и там те оз­на­ча­ва­ха ве­че не­що съв­сем друго: там те пре­дос­та­ви­ха на чо­ве­ка въз­мож­нос­т­та да гре­ши и вър­ши зло! Да, ед­ва се­га чо­ве­кът по­лу­чи уни­кал­на­та въз­мож­ност да гре­ши и да вър­ши зло, обаче в съ­що­то вре­ме той по­лу­чи и дру­га възможност: чрез сво­ите соб­с­т­ве­ни си­ли да се из­ди­га над заб­луж­де­ни­ята и над злото!

Не забравяйте, че те­зи Същества при­над­ле­жа­щи на вто­ра­та Йерархия[[97]](#endnote-97), изоб­що не раз­по­ла­га­ха с ни­как­ва възмож­ност да бъ­дат зли чрез сво­ите соб­с­т­ве­ни си­ли и по своя соб­с­т­ве­на воля; те бяха, та­ка да се каже, "декласирани". Едва Съществата от тре­та­та Йерархия[[98]](#endnote-98), и пре­ди всич­ко тези, ко­ито сто­яха на­й-б­лиз­ко до чо­века, мо­же­ха да пос­лед­ват Боговете на пре­пятс­т­ви­ята или да не ги последват… И тези, ко­ито не ги последваха, ние ви­на­ги от­к­ри­ва­ме пред­с­та­ве­ни в об­ра­зи сим­во­ли­зи­ра­щи победите, из­во­юва­ни на Небето през епо­ха­та на Лунното развитие, ко­га­то чо­ве­кът бе­ше ве­че подготвен, за да по­лу­чи сво­ето ас­т­рал­но тяло, приб­ли­жа­вайки се до сте­пен­та "човек-животно". А оне­зи Ангелски Същества, ко­ито ос­та­на­ха "добри", ус­пя­ха да се откъс­нат от по­-на­та­тъш­но­то Лунно развитие.

Макар и под раз­лич­ни форми, то­зи об­раз ви­на­ги е въл­ну­вал чо­веш­ка­та душа... С не­го е свър­зан и Михаил рес­пек­тив­но не­го­ва­та бит­ка със Змея... Същият то­зи об­раз стои и зад Бика и Митра. Естествено, ние не би­ва да си казваме: Ето, те­зи Ангелски Същества са се от­к­ло­ни­ли от сво­ите задачи! Напротив, те жи­ве­ят за нас ка­то един иде­ал на бъдещето. Тези Същества прос­то ус­ко­риха из­ди­га­не­то на чо­ве­ка в ду­хов­ния свят. Първоначално, ти си тръг­нал по дру­гия път, т.е. ти си сля­зъл долу, а за­ед­но с теб са слез­ли оне­зи ду­хов­ни Същества, ко­ито са по­ели след Боговете на препятствията... Но се­га ти тряб­ва да пре­ос­мис­лиш всичко, ко­ето си по­лу­чил и да го от­не­сеш об­рат­но го­ре в ду­хов­ния свят; се­га при зав­ръ­ща­не­то си на Небето, ти тряб­ва да си победителят - ти тряб­ва да си един Михаил.

И така, ние виж­да­ме че в из­вес­тен сми­съл чо­ве­кът по­лу­чи въз­мож­нос­т­та сам да си пос­та­вя на­й-­вис­ши цели - как­ви­то впро­чем бя­ха не­пос­ти­жи­ми до­ри и за Серафимите… чо­ве­кът по­лу­чи тази въз­мож­нос­т­ ед­ва след "декласирането" на оп­ре­де­лени ду­хов­ни Същества... Това е из­к­лю­чи­тел­но важно.

Вие, Серафими, Херувими и Престоли, прос­то не мо­же­те друго, ос­вен не­пос­ред­с­т­ве­но да след­ва­те импулсите, ид­ва­щи от Боговете… Господствата, как­то и ця­ла­та вто­ра Йерархия съ­що не мо­гат да пос­тъ­пят по друг начин. Както казахме, ед­на част от Силите (Динамис) бе­ше "ко­мандирована" на съ­от­вет­но­то място; следователно, до­ри и Силите, включ­вай­ки се в хо­да на развитието, не мо­жа­ха друго, ос­вен да из­пъл­ня­ват за­по­ве­ди­те на Боговете... Дори и в она­зи област, ко­ято бих­ме мог­ли да на­ре­чем "про­из­ход на злото", те не са пос­тиг­на­ли ни­що друго, ос­вен да из­пъл­нят во­ля­та на Боговете - дори, прев­ръ­щай­ки се в слу­жи­те­ли на злото, те не вър­шат ни­що друго, ос­вен да из­пъл­ня­ват во­ля­та на Боговете, ко­ито чрез об­ход­ния „път на зло­то“ ис­кат да ут­вър­дят доброто. Ако се­га сле­зем още по­-на­до­лу до оне­зи Същества, ко­ито на­ри­ча­ме Власти, ще установим, че чрез са­ми­те се­бе си те съ­що не мо­гат да постиг­нат нищо… Те съ­що не мо­гат да ста­нат зли по свой избор, а то­ва се от­на­ся как­то за Духовете на Личността, та­ка и за Духовете на Огъня. Защото ко­га­то на Старото Слънце те ми­на­ва­ха през сво­ята "чо­веш­ка степен", Силите (Динамис) все още не бя­ха "командировани", та­ка че то­га­ва изоб­що не съ­щес­т­ву­ва­ше ни­как­ва въз­можност за ед­но или дру­го Същество да бъ­де зло по свой соб­с­т­вен избор. И пър­ви­те Същества, ко­ито по­лу­чиха въз­мож­нос­т­та да бъ­дат зли, бя­ха имен­но Ангелите, за­що­то та­зи въз­мож­ност се по­яви ед­ва в хо­да на Лунното развитие[[99]](#endnote-99). Именно тогава, през пе­ри­ода меж­ду Старото Слънце и Старата Луна, се ра­зиг­ра Битката на Небето. Една част от Ангелите не се въз­пол­з­ва от та­зи въз­мож­ност и не се под­да­де на изкушенията, ко­ито ид­ва­ха от Боговете на препятствията… Така че до­ри сред част от Ангелите ние от­к­ри­ва­ме та­ки­ва Същества от ду­хов­ни­те Йерархии, ко­ито не мо­гат да вър­шат аб­со­лют­но ни­що друго, ос­вен да из­пъл­ня­ват во­ля­та на Боговете, или ка­за­но с дру­ги думи, та­ки­ва Същества, ко­ито бя­ха ли­ше­ни от въз­мож­нос­т­та да **не** из­пъл­ня­ват во­ля­та на Боговете… Ето това е същественото...

Така ние сти­га­ме до две ка­те­го­рии свръх­се­тив­ни Същества: Първо има­ме оне­зи Ангели, ко­ито пос­лед­ва­ха "командированите" Сили, взе­ли учас­тие в Битката на Небето… Това бя­ха оне­зи Ангелски Същества, които, по­ра­ди техни­те по­-къс­ни про­яв­ле­ния, ние на­ри­ча­ме "луциферически"… Тъкмо те за­поч­на­ха да се до­мог­ват до чо­вешко­то ас­т­рал­но тя­ло през епо­ха­та на Земното раз­ви­тие и пре­дос­та­ви­ха на чо­ве­ка въз­мож­нос­т­та да бъ­де зъл, да вър­ши зло, но в съ­що­то вре­ме те му пре­дос­та­ви­ха и дру­гата въз­мож­ност - сам да нап­ред­ва в сво­ето се­бе­познание, в сво­ето вът­реш­но развитие… Така че в це­лия ди­апа­зон на Йерархиите въз­мож­нос­т­та за сво­бод­на воля съ­щес­т­ву­ва са­мо при част от Ангелите и при човека. Да, пър­во­на­чал­на­та въз­мож­ност за сво­бод­на во­ля по­къл­ва сред Ангелската Йерархия, оба­че на­й-­ис­тин­с­кото ù кул­ти­ви­ра­не за­поч­ва имен­но при човека.

Вярно е, че ко­га­то чо­ве­кът сле­зе на Земята на­й-­нап­ред той тряб­ва­ше да по­пад­не под влас­т­та на лу­ци­фе­ричес­ки­те Духове… Първоначално те ус­пя­ха да на­си­тят чо­веш­ко­то ас­т­рал­но тя­ло със сво­ите соб­с­т­ве­ни сили, и Аз-ът беше, та­ка да се каже, "вплетен" в те­зи сили - ето за­що през Лемурийската епо­ха и Атлантската епоха, а и из­вес­т­но вре­ме след тях, Аз-ът стои пред нас ка­то об­вит в един лу­ци­фе­ри­чес­ки облак[[100]](#endnote-100).

Човекът мо­жа да бъ­де пред­па­зен от по­се­га­тел­с­т­ва­та на те­зи си­ли са­мо бла­го­да­ре­ние на дру­ги ду­хов­ни Същества, а имен­но она­зи част от Ангелите, ко­ито ос­та­на­ха горе, а съ­що и Архангелите горе - всич­ки те може­ха да се въп­лъ­ща­ват в оп­ре­де­ле­ни индивиди, ко­ито се про­явя­ва­ха ка­то за­бе­ле­жи­тел­ни во­да­чи на ця­ло­то човечество... И то­ва про­дъл­жи до он­зи момент, ко­га­то нас­тъ­пи не­що изключително; а имен­но ко­га­то ед­но ду­хов­но Същество, ко­ето до­то­га­ва бе­ше свър­за­но са­мо със Слънцето, нап­ред­на до та­ка­ва степен, че се­га мо­жа да об­х­ва­не не са­мо физическото, етер­но­то и ас­т­рал­но­то тя­ло на човека, как­то пос­тъп­ва­ха дру­ги­те Същества от вис­ши­те светове, но и не­го­вия Аз.

Припомнете си това, ко­ето чес­то съм из­тък­вал пред вас: а именно, че през ми­на­ли­те епо­хи вис­ши­те Същества сли­за­ха до­лу и вна­ся­ха оп­ре­де­ле­ни ду­шев­ни си­ли в чо­веш­ко­то физическо, етер­но и ас­т­рал­но тяло. Но ето че нас­тъ­пи времето, ко­га­то ед­на чо­веш­ка ин­ди­ви­ду­ал­ност мо­жа да при­еме в се­бе си на­й-­вис­ше­то Същество, ко­ето до то­зи мо­мент бе­ше свър­за­но с на­ше­то Слънце; и ко­ето се­га на­со­чи всич­ки­те си си­ли към ук­реп­ва­не­то на Аз-а.

Видимият из­раз на Аз-а, то­ва е кръвта. Но как­то кръв­та е ма­те­ри­ал­ни­ят из­раз на Аз-а, та­ка и топ­ли­на­та на кръвта, огъ­нят на кръвта, е, та­ка да се каже, ос­та­тък от огъ­ня на Стария Сатурн. А кос­ми­чес­ко­то Христово Същество тряб­ва­ше да се по­яви по два начина: на­й-­нап­ред в огъня: Пред Мойсей то изя­ви се­бе си в го­ряща­та къ­пи­на и в свет­ка­ви­ци­те на пла­ни­на­та Синай… за­що­то Съществото, ко­ето про­го­во­ри на Мойсей от горя­ща­та къ­пи­на и от свет­ка­ви­ци­те на Синай е съ­що­то ко­ето мо­жа да про­ник­не в чо­веш­кия Аз… Тогава то все още под­гот­вя­ше сво­ето ид­ва­не на Земята за да се по­яви по­-къс­но в ед­но ожи­ве­но от чо­веш­ка­та кръв тяло - в тя­ло­то на Исус от Назарет… Слънчевото Същество нав­ле­зе в зем­но­то тя­ло на един човек. И бла­го­да­ре­ние на факта, че Аз-ът все по­ве­че и по­ве­че се про­ник­ва­ше от си­ли­те на Христовото Същество, то­зи Аз пос­тигна съв­сем но­ви качества: а имен­но спо­соб­нос­т­та чрез сво­ите соб­с­т­ве­ни си­ли да се из­диг­не в ду­хов­ни­те све­то­ве и да се освободи от всич­ки влияния, ко­ито би­ха го пов­лек­ли на­до­лу в пропастта. Защото то­ва кос­ми­чес­ко Същество, ко­ето про­ник­на до­ри в Аз-а, съв­сем не при­ли­ча­ше на дру­ги­те ду­хов­ни Същества, които до то­зи мо­мент сли­за­ха до­лу и из­пъл­ва­ха с ду­шев­ни си­ли чо­веш­ко­то физическо, етер­но и ас­т­рал­но тяло…

Нека от­но­во да си при­пом­ним древ­ни­те Риши. Както видяхме, в тях­но­то етер­но тя­ло жи­ве­еше Духът на ед­но вис­ше Същество, за­що­то те бя­ха нас­ле­ди­ли то­ва етер­но тя­ло от сво­ите ат­лан­т­с­ки предшественици. И то до­ми­ни­ра­ше над тях по та­къв начин, че тях­но­то собствено ас­т­рал­но тя­ло и тех­ни­ят Аз прос­то не мо­же­ха да следват ин­с­пи­ра­ци­ите на етер­но­то тяло. През след­ва­щи­те епо­хи по­ло­же­ни­ето ос­та­на същото. Хората про­дължа­ва­ха да бъ­дат инспирирани. Нещата из­г­леж­да­ха така, ся­каш вът­ре в тях бу­шу­ва­ше ня­как­ва си­ла и тъкмо тя бе­ше тази, ко­ято ги инспирираше. Хората все още бя­ха твър­де да­леч от съ­щин­с­ко­то пред­наз­на­че­ние на човека: сам да ръ­ко­во­ди сво­ето развитие! Или, с дру­ги думи, те все още има­ха нуж­да от ин­с­пи­ра­ци­ите на "по-добрите" Същества. Така дейс­т­ва­ха и всич­ки ос­но­ва­те­ли на религии - в тях прос­то се "вмъкваше" ед­но или дру­го Същество, ко­ето не бе­ше взе­ло учас­тие в бит­ка­та на Небето, та­ка че те не раз­по­ла­га­ха напъл­но със се­бе си...

Обаче в ли­це­то на Христос ние има­ме ед­но ду­хов­но Същество от съв­сем друг порядък - ед­но Същество, което не же­ла­еше да уп­раж­ня­ва аб­со­лют­но ни­как­ва при­ну­да вър­ху човека. И ако об­х­ва­не­те ця­ла­та ис­то­рия на християнството, ще установите, че през жи­во­та си Христос не е пред­п­ри­ел аб­со­лют­но ни­що за разпрос­т­ра­не­ни­ето на християнството. Припомнете си дру­ги­те ос­но­ва­те­ли на религии… Те на­ис­ти­на се про­явяват ка­то за­бе­ле­жи­тел­ни во­да­чи на чо­ве­чес­т­во­то и за оп­ре­де­лен пе­ри­од от вре­ме се стре­мят безпрекословно да на­ло­жат сво­ите уче­ния! Погледнете се­га Христос: Нима Той раз­чи­та на Своето "учение"? Ако някой вяр­ва че глав­ни­ят мо­мент в хрис­ти­ян­с­т­во­то е уче­ни­ето на Христос, той не раз­би­ра ни­то хрис­ти­ян­с­т­вото, ни­то Христос! Защото Христос дейс­т­ва не чрез Своето учение, а нап­ра­во чрез това, ко­ето върши. И основното, ре­ши­тел­но­то дейс­т­вие на Христос бе­ше това, ко­ето прик­лю­чи с Неговата смърт… Да, ре­ши­тел­но­то дейс­т­вие на Христос - то­ва бе­ше Неговата смърт! Ето кое е същественото: ХРИСТОС ДЕЙС­Т­ВА ЧРЕЗ ТОВА, КО­ЕТО ВЪР­ШИ, А НЕ ЧРЕЗ ТОВА, КО­ЕТО ПРО­ПО­ВЯД­ВА и Неговото фи­зи­чес­ко при­със­т­вие изоб­що не е не­об­ходи­мо за по­-на­та­тъш­но­то разпространение на християнството… Ето това е прин­цип­на­та раз­ли­ка меж­ду Христос и дру­ги­те ос­но­ва­те­ли на религии. Хората поч­ти не се до­се­щат за та­зи разлика, а тя на­ис­ти­на е из­к­лю­чи­тел­но важна.

Вие бих­те мог­ли да прос­ле­ди­те ос­нов­ни­те мо­мен­ти от всич­ки хрис­ти­ян­с­ки уче­ния и не­из­беж­но ще ги откри­ете в ня­коя от дру­ги­те ре­ли­ги­оз­ни системи... Това не под­ле­жи на съмнение. И то­га­ва вие бих­те мог­ли да заявите: Основната част от хрис­ти­ян­с­ки­те уче­ния се съ­дър­жа и в дру­ги­те ре­ли­ги­оз­ни системи. Обаче нима ми­си­ята на хрис­ти­ян­с­т­во­то се свеж­да до съ­дър­жа­ни­ето на Христовото "учение"? Нима онзи, ко­й­то има­ше глав­на зас­лу­га за раз­п­рос­т­ра­не­ни­ето на християнството, се опи­ра­ше на Христовото "учение"? Поглед­не­те апос­тол Павел! Нима той се пре­вър­на от Савел в Павел чрез са­ми­те Евангелия? Първоначално той прес­лед­ва­ше пос­ле­до­ва­те­ли­те на Христос Исус... и ги прес­лед­ва­ше дотогава, ко­га­то въз­к­ръс­нали­ят зас­та­на пред очи­те му… И той, Павел, бе­ше по­ра­зен от лич­ното си окул­т­но изживяване, че Христос е жи­в! ­За Павел ре­ши­тел­ни­ят им­пулс дой­де не от Евангелията, а от не­из­мер­но­то мо­гъ­щес­т­во на Христовото дело - на Христовата смърт! Ето за как­во ста­ва дума!

Другите ре­ли­ги­оз­ни сис­те­ми се опи­рат на съ­от­вет­ни­те уче­ния и, об­що взето, тех­ни­те уче­ния не се раз­ли­чават от те­зи на християнството; оба­че при хрис­ти­ян­с­т­во­то не­ща­та се свеж­дат до действието, а не до уче­нието... И ха­рак­те­рът на то­ва дейс­т­вие е такъв, че то не при­нуж­да­ва ни­ко­го - чо­ве­кът сам, аб­со­лют­но свободно, ре­ша­ва да­ли да свър­же своя ин­ди­ви­ду­ален Аз с кос­ми­чес­кия Христос. Защото съв­сем не е дос­та­тъч­но Христос да присъс­т­ва в чо­веш­ко­то ас­т­рал­но тя­ло­… За да бъ­де разбран, Христос тряб­ва да при­със­т­ва в чо­вешкия Аз. И Азът сам тряб­ва да ре­ши да­ли да при­еме Христос се­бе си. Ето за как­во ста­ва дума! И тък­мо по то­зи на­чин - при­емай­ки Христос в сво­бо­да - чо­веш­ки­ят Аз при­ема в се­бе си ед­на реална, бо­жес­т­ве­на сила, а не ед­но учение. Стотици пъ­ти мо­же да бъ­де до­ка­за­но съв­сем точно, че хрис­ти­ян­с­ки­те уче­ния са повто­ре­ние на ед­на или дру­га ре­ли­ги­оз­на система, оба­че не то­ва е същественото! Същественото е, че глав­ни­ят въп­рос на хрис­ти­ян­с­т­во­то е са­мо­то Христово действие, ко­ето мо­же да се пре­вър­не в лич­но дос­то­яние на вся­ка чо­веш­ка ду­ша са­мо в ак­та на ед­но сво­бод­но нав­ли­за­не във вис­ши­те светове. Следователно, чо­ве­кът мо­же да при­еме в се­бе си Христовата си­ла са­мо в сво­бо­да и ни­кой не мо­же да я при­еме по друг начин, освен в свобода. И то­ва ста­на въз­мож­но за чо­ве­ка са­мо по­ра­ди факта, че Христос сле­зе на Земята и са­м жи­вя в чо­веш­ко тяло.

В съв­сем дру­го по­ло­же­ние се на­ми­рат падналите, или лу­ци­фе­ри­чес­ки­те Ангели… Те тряб­ва­ше да пос­тигнат сво­ята "чо­веш­ка степен" още през епо­ха­та на Старата Луна. Обаче сега, в Земната епоха, те се оказ­ват изос­та­на­ли в сво­ето развитие - те мо­гат да се до­мог­ват са­мо до чо­веш­ко­то ас­т­рал­но тяло, но не и до чо­вешкия Аз… Да, те се на­ми­рат в ед­но твър­де осо­бе­но положение, ко­ето ние бих­ме мог­ли да из­ра­зим гра­фи­чески по след­ния начин, ма­кар и той да из­г­леж­да до­ня­къ­де дос­та педантичен (виж рисунката). Нека да при­емем - аб­с­т­ра­хи­райки се от етер­но­то тя­ло и от фи­зи­чес­ко­то тя­ло - че през епо­ха­та на Лемурия ас­т­рал­но­то тя­ло на чо­ве­ка би мог­ло да бъ­де изоб­ра­зе­но чрез то­зи кръг, та­ка че не­го­ви­ят Аз би бил вклю­чен вът­ре в пре­де­ли­те на ас­т­рално­то тяло. И как­во ста­ва сега? - През Лемурийската епо­ха лу­ци­фе­ри­чес­ки­те си­ли неп­ре­къс­на­то се про­мъква­ха в чо­Картина, която съдържа скица, Шрифт, кръг, рисунка

Описанието е генерирано автоматичновеш­ко­то ас­т­рал­но тяло, на­си­щай­ки го със сво­ите соб­с­т­ве­ни качества, ко­ито оба­че - по­па­дай­ки в ас­т­рал­но­то тя­ло - се про­явя­ва­ха ка­то низши, не­обуз­да­ни страсти... Онова ко­ето пра­ви чо­ве­ка по­дат­лив на греш­ки и заблуждения - онова, ко­ето го тлас­ка към злото - ле­жи в чо­вешкото ­астрално тяло. И ако лу­ци­фе­ри­чес­ки­те си­ли не бя­ха сто­ри­ли това, ЧО­ВЕ­КЪТ[[101]](#endnote-101) ни­ко­га не би стиг­нал дотам, да из­па­да в заб­луж­де­ния и да вър­ши зло - да, той би оста­нал там "горе", къ­де­то да по­лу­чи своя Аз, не­за­ви­си­мо от вся­как­ви труд­нос­ти и препятствия... И все пак, след­вай­ки сво­ите да­леч­ни цели, ве­ли­ки­те пред­во­ди­те­ли на човечеството го пред­па­зи­ха от пре­ка­ле­ното по­тъ­ва­не в ма­те­ри­ал­ния свят.

Но ето че нас­тъ­пи Събитието на Голгота. Нека да си пред­с­та­вим един човек, кой­то при­ема Христос в се­бе си и то на­пъл­но сво­бод­но - ние знаем, че хрис­ти­ян­с­т­во­то е ед­ва в сво­ето начало, но не­ка да си пред­с­тавим иде­ал­ния случай: чо­веш­ки­ят Аз при­ема в се­бе си Христовата сила; и я при­ема в пъл­на свобода. И, ко­гато то­зи Аз е дос­та­тъч­но напреднал, за да се вър­же с Христос, то­га­ва Христовата свет­ли­на нах­лу­ва и в ас­т­рал­но­то тяло. Да, Христовата свет­ли­на за­поч­ва да све­ти в съ­що­то ас­т­рал­но тяло, ко­ето по­-ра­но бе­ше зав­ла­дя­но от лу­ци­фе­ри­чес­ки­те Същества. И как­во ще ста­не в бъдеще? Поради акта, че с по­мощ­та на Христос и един­с­т­ве­но с по­мощ­та на Христос ние се ос­во­бож­да­ва­ме от всич­ки оне­зи качества, ко­ито ид­ват от Луцифер, ние - ка­то хо­ра - пос­ти­гаме и не­що друго: - ос­во­бож­да­ва­ме и са­ми­те луциферически Същества! И един ден ще бъ­де въз­мож­но следното: лу­ци­фе­ри­чес­ки­те Същества, ко­ито през епо­ха­та на Старата Луна по­тъ­на­ха за­ра­ди чо­веш­ка­та сво­бо­да в ед­но низ­хо­дя­що раз­ви­тие и, по-късно, ве­че на Земята, бя­ха ли­ше­ни от въз­мож­нос­т­та да из­жи­вя­ват Христос, се­га са­ми ще мо­гат да из­жи­вя­ват Христовата сила! Да, един ден лу­ци­фе­ри­чес­ки­те Същества ще бъ­дат спасени, чрез човека! И по то­зи на­чин чо­ве­кът ще ста­не мно­го по­-си­лен от­кол­ко­то би останал, ако не би по­ло­жил уси­лия за спа­ся­ва­не­то на Луцифер! Защото, пред­с­та­ве­те си за миг, че чо­ве­кът е ос­та­нал не­до­кос­нат от лу­ци­фе­ри­чес­ки­те сили: то­га­ва Христовата си­ла би се "разлетяла" на­вън, из­вън Космоса, нес­му­ща­ва­на от ни­как­ви лу­ци­фе­ри­чес­ки препятствия; и за чо­ве­ка би се ока­за­ло не­въз­мож­но да нап­ред­ва по пъ­тя на Доброто, пъ­тя на Истината и пъ­тя на Мъдростта със съ­щия устрем, със съ­що­то упорство, как­ви­то той мо­жа да про­яви в бор­ба­та си за пре­одо­ля­ва­не на про­тив­ни­ко­ви­те сили.

И така, чо­ве­кът зас­та­ва пред нас ка­то ед­но са­мос­то­ятел­но зве­но от на­ши­те Йерархии и ние яс­но виждаме, че той е твър­де раз­ли­чен от всич­ки тях. Ние яс­но виждаме, че той е пос­та­вен в све­та по съв­сем друг начин, от­кол­ко­то Серафимите, Херувимите и Престолите, от­кол­ко­то Господствата, Силите и Властите, от­колко­то Духовете на Личността, Духовете на Огъня и част от Ангелите... Вглеждайки се нап­ред в бъдещето, той ве­че мо­же да си каже: „Да, аз съм приз­ван да тър­ся в на­й-не­дос­тъп­ни­те и дъл­бо­ки об­лас­ти на мо­ята ду­ша всич­ко оно­ва ко­ето по­раж­да им­пул­си­те на мо­ите действия; и аз тряб­ва да ги из­в­ли­чам от се­бе си, а не от съ­зер­ца­ва­не­то на Бога, как­то пра­вят Серафимите.“ Христос не е та­къв Бог, чи­ито им­пул­си след­ва да бъ­дат из­пъл­ня­ва­ни безпрекословно; Неговите им­пул­си мо­гат да бъ­дат при­ети един­с­т­ве­но в свобода. Ето за­що Той е Богът кой­то ни­ко­га не ограничава - и то в ни на­й-­мал­ка степен - ин­ди­ви­ду­ал­но­то раз­ви­тие и свобод­на­та во­ле­изя­ва на чо­веш­кия Аз. И ето за­що Христос мо­жа да про­из­не­се за­бе­ле­жи­тел­ни­те думи: Вие ще поз­на­ете ис­ти­на­та и тя ще ви нап­ра­ви свободни. И то­га­ва оне­зи Същества от най-б­лиз­ка­та до чо­ве­ка Йерархия, ко­ито съ­що по­лу­чи­ха въз­мож­нос­т­та да вър­шат зло - а имен­но лу­ци­фе­ри­чес­ки­те Същества - от­но­во ще бъ­дат ос­во­бо­де­ни и то не от друг, а от човека.

Следователно, ние виждаме, че ми­ро­во­то раз­ви­тие не се гра­ди вър­ху ме­ха­ни­чес­ки повторения, а че в оп­ре­де­лен мо­мент нас­тъп­ва не­що съ­вър­ше­но ново. Ангелите, Архангелите и Архаите ми­на­ват през та­ка­ва "чо­веш­ка степен", ко­ято по ни­що не при­ли­ча на "чо­веш­ка­та степен" ха­рак­тер­на за Земния човек… Земният чо­век има да из­пъл­ни ед­на съ­вър­ше­но но­ва ми­сия в све­та - такава, как­ва­то се опи­тах­ме да я опи­шем в хода на то­зи лек­ци­онен цикъл… И той сле­зе в Земния свят имен­но за да из­пъл­ни сво­ята. А Христос дой­де в света, за да пред­ло­жи на чо­ве­ка Своята незадължаваща, сво­бод­на по­мо­щ -­ не ка­то един Бог, кой­то уп­рав­лява отгоре, а ка­то "първороден" меж­ду равни.

Едва се­га ние за­поч­ва­ме да раз­би­ра­ме ця­ло­то достойнство, ця­ло­то ве­ли­чие на чо­ве­ка всред не­бес­ни­те Йерархии и, об­ръ­щай­ки пог­лед към смай­ва­що­то им величие, ние си казваме: Да, те са тол­ко­ва велики, доб­ри и мъдри, че ни­ко­га не мо­гат се от­к­ло­нят от пра­вил­ния път, оба­че го­ля­ма­та ми­сия на чо­ве­ка е да вне­се тук в Земния свят, не друго, а сво­бо­да­та и она­зи вис­ша сила, как­ва­то е любовта. Защото без свободата, лю­бовта е невъзможна. Едно същество, ко­ето бе­зус­лов­но след­ва то­зи или он­зи импулс, вър­ши имен­но това; обаче за ед­но съ­щес­т­во ко­ето мо­же да пос­тъ­пи и по друг начин, съ­щес­т­ву­ва са­мо ед­на сила, ко­ято ще го улесни да след­ва им­пул­си­те от ду­хов­ния свят и та­зи си­ла е любовта. СВОБОДАТА и ЛЮ­БОВ­ТА са два полюса, които си при­над­ле­жат взаимно. И ако лю­бов­та тряб­ва­ше да нав­ле­зе в на­шия Космос, то­ва мо­же­ше да ста­не един­с­т­ве­но чрез свободата, а то­ва оз­на­ча­ва чрез Луцифер и не­го­ви­те по­бе­ди­те­ли и, естествено, чрез Спаси­те­ля на чо­ве­ка - чрез Христос. Ето за­що Земята е Космосът на лю­бов­та и свободата, и тък­мо то­ва е съ­щественото, че ние - без да про­буж­да­ме как­ва­то и да е нес­к­ром­ност у чо­ве­ка - гле­да­ме на Йерархиите така, както на­ши­ят за­пад­но­ев­ро­пейс­ки езо­те­ри­зъм ви­на­ги е препоръчвал: Серафимите, Херувимите и Престолите - съ­зер­ца­вай­ки Бога - ав­то­ма­тич­но след­ват им­пул­си­те от ду­хов­ния свят; Господствата, Силите и Властите са все още до та­ка­ва сте­пен свър­за­ни с вис­ши­те светове, че те тряб­ва да бъ­дат „ко­ман­ди­ро­вани" тук или там с ог­лед на об­що­чо­веш­ка­та еволюция. Дори Архангелите и Духовете на Личността не могат да грешат - следователно, не мо­гат за из­вър­шат ни­то ед­но злодеяние, ръ­ко­во­дей­ки се от сво­ята сво­бодна воля… Ето за­що ги на­ри­ча­ме Пратеници на Йерархията, сто­яща не­пос­ред­с­т­ве­но над човека: за да за­гатнем, че те не из­пъл­ня­ват сво­ите соб­с­т­ве­ни намерения, а задачите, ко­ито им се въз­ла­гат от горе. И в ли­це­то на чо­веш­ки­те съ­щес­т­ва се за­раж­да ед­на дру­га Йерархия, ко­ято ще из­пъл­ня­ва сво­ите соб­с­т­ве­ни задачи. През бъ­де­щи­те епо­хи на Юпитер, Венера и Вулкан, чо­ве­кът ще ста­не из­пъл­ни­тел на сво­ите соб­с­т­ве­ни импулси. Рано или къс­но той на­ис­ти­на ще пос­тиг­не та­зи сте­пен на съвършенство.

И така, как­во пред­с­тав­ля­ват Йерархиите? Ние ви­на­ги за­поч­ва­ме тях­но­то из­б­ро­ява­не със Серафимите, Херу­ви­ми­те и Престолите. Следват Господствата, ко­ито съ­що из­пъл­ня­ват во­ля­та на Боговете. После ид­ват Силите – те, как­то и Властите, дейс­т­ват са­мо спо­ред "указания", ид­ва­щи отгоре… Те ни­ко­га не мо­гат да бъдат "зли" без ре­ше­ни­ето на Боговете… След тях са Духовете на Личността, Архангелите и Ангелите, изобщо ця­ла­та тре­та Йерархия, ко­ято е раз­по­ло­же­на не­пос­ред­с­т­ве­но над чо­веш­ко­то царство. И сега, как­во трябва да ка­жем за човека, ако по­ис­ка­ме да го при­чис­лим към Йерархиите? Веднага след Архангелите и Анге­ли­те за­поч­ва Йерархията на Свободата, или Йерархията на Любовта, и бро­ей­ки от горе, то­ва е де­се­та­та Йерархия, ко­ято - ма­кар и още в за­ро­диш - все пак при­над­ле­жи към ду­хов­ни­те Йерархии.

В Космоса ни­ко­га ни­що не се гра­ди вър­ху простото повторение - при все­ки след­ващ етап от ево­лю­ци­ята се включва ня­ка­къв нов принцип. И тък­мо включ­ва­не­то на то­зи нов прин­цип е съ­щин­с­ка­та ми­сия на она­зи Йерархия, ко­ято в мо­мен­та ми­на­ва през сво­ята "чо­веш­ка степен“.

Ето как в хо­да на те­зи лекции, тръг­вай­ки от сми­съ­ла и пред­наз­на­че­ни­ето на Космоса, ние се опи­тах­ме да стиг­нем до сми­съ­ла на чо­веш­ко­то същество. В стреме­жа си по­не от­час­ти да от­го­во­рим на го­ле­ми­те въпроси, свър­за­ни със сми­съ­ла и пред­наз­на­че­ни­ето на човеш­ко­то същество, днес ние - след­вай­ки мис­те­рий­на­та мъд­рост - се опи­тах­ме да обяс­ним еди­нич­но­то с по­мощ­та на общото, да обяс­ним точ­ка­та с по­мощ­та на обкръжението, или с дру­ги думи, да обяс­ним чо­ве­ка с по­мощ­та на об­к­ръ­жа­ва­щия го звез­ден свят. Едва по то­зи на­чин на­ше­то поз­на­ние пос­ти­га връз­ка с ре­алността. И съ­щес­т­ве­но­то тук е, че ис­тин­с­ко­то ду­хов­но­-на­уч­но поз­на­ние пред­с­тав­ля­ва ед­но действително, конкрет­но познание, или ина­че казано, са­мо­то ду­хов­но­-на­уч­но поз­на­ние да­ва един верен, прав­див об­раз на Космоса и на ду­хов­ни­те Йерархии.

Ние за­ема­ме ед­но сре­дищ­но мяс­то във Вселената. И в оп­ре­де­лен мо­мент всичко, ко­ето ни заобикаля, из­губва сво­ето зна­че­ние за нас, по­не­же си казваме: Да, външ­ни­ят се­ти­вен свят ни­ко­га не мо­же да ни предло­жи раз­ре­ше­ние на загадката… Всичко е съб­ра­но ка­то в ед­на точка. Обаче тогава, ко­га­то всич­ко е съб­ра­но и кон­цен­т­ри­ра­но в ед­на точка, раз­ре­ше­ни­ето на кос­ми­чес­ка­та за­гад­ка ид­ва от обкръжението, от пе­ри­фе­рията, и то по съ­щия не­пос­ред­с­т­вен начин, как­то то­ва ста­ва с материята, ко­ято не е ни­що друго, ос­вен ви­дим из­раз на Духа. Както казахме, ма­те­ри­ята неп­ре­къс­на­то се сви­ва; и там, в сре­дищ­на­та точ­ка на Земята, тя прос­то изчезва, за да се по­яви от­но­во навън, в обкръжението. Да, ре­ал­нос­т­та е точ­но такава!

И на­ше­то поз­на­ние е ре­ал­но са­мо тогава, ко­га­то из­рас­т­ва пред очи­те ни ка­то един ог­ро­мен процес, обхва­щащ ця­ла­та Вселена. И то­га­ва то зас­та­ва пред нас не ка­то ня­как­ва спе­ку­ла­ция или фантазьорство, а ка­то нещо, ро­де­но от нед­ра­та на са­мия Космос. Да, ето кое чув­с­т­во тряб­ва да раз­ви­ва­ме всич­ки ние: За нас мъдрос­т­та тряб­ва да се пре­вър­не в идеал, ро­ден от нед­ра­та на Космоса, за да ни из­пъл­ни с на­й-­могъ­ща­та сила, ко­ято ще ни поз­во­ли да се спра­вим с на­ша­та соб­с­т­ве­на съд­ба и да осъ­щес­т­вим, как­то на­ши­те не­пос­редстве­ни зем­ни задачи, та­ка и всичко, ко­ето Космосът очак­ва от нас.

**Бележки под линия**

1. Моите бележки под линия са отбелязани с /Бел. НК/… Повечето от тях са един вид мои отговори на въпросите, които текстът е провокирал в мен - например заради някоя неяснота или объркващо двусмислие (многосмислие) в самия превод… Всички останали бележки под линия съм оставил така, както са, без подпис (те просто са преписани от електронния вариант на книгата) и вероятно са направени от преводача д-р Димитър Димчев… Много от тях са толкова изчерпателни и обемисти, че са неудобни за четене в малък прозорец, така че съветът ми е да ги отваряте с двоен клик на мишката, за по-добра нагледност. /Бел. Николай Каранфилов/ [↑](#endnote-ref-1)
2. В сво­ята "Тайна Наука" (Събр. Съч. № 13) Рудолф Щайнер обоз­на­ча­ва вис­ши­те Йерархии, към ко­ито при­над­ле­жат Елохимите, по след­ния начин: (вдяс­но са име­на­та им спо­ред езо­те­рич­но­то християнство)

   1. Серафими - Духове на Любовта

   2. Херувими - Духове на Хармонията

   3. Престоли - Духове на Волята

   4. Господства (Kириoтeтec) - Духове на Мъдростта

   5. Сили (Динамис) - Духове на Движението

   6. Власти (Ексузиаи, евр.: Елохими) - Духове на Формата.

   7. Архаи - Духове на Личността.

   8. Архангели - Духове на Огъня.

   9. Ангели - Духове на Здрача, (Синове на Живота).

   Рудолф Щайнер чес­то го­во­ри за те­зи Същества, ка­то ги гру­пи­ра в:

   Първа Йерархия: Серафими, Херувими, Престоли.

   Втора Йерархия: Господства, Сили, Власти.

   Трета Йерархия: Архаи, Архангели, Ангели

   Йерархията на Архангелите включ­ва

   1. Орифиил - с пе­ри­од на дейс­т­вие от: 200г. пр.Хр. до 150 сл.Хр.

   2. Анаил 150 до 500

   3. Захариил 500 до 850

   4. Рафаил 850 до 1190

   5. Санаил 1190 до 1510

   6. Гавраил 1510 до 1879

   7. Михаил 1879 до 2300 [↑](#endnote-ref-2)
3. Първоначално Р. Щайнер раз­ли­ча­ва че­ти­ри сте­пе­ни на познание:

   1. Материалното или пред­мет­но познание, ко­ето чо­век осъ­щес­т­вя­ва в нор­мал­но­то си буд­но съзнание.

   2. Имагинативно познание, свър­за­но с въз­п­ри­ема­не­то на съз­на­тел­но по­раж­да­ни вът­реш­ни образи, ко­ито след­ва да бъ­дат раз­ли­ча­ва­ни от се­тив­ни­те из­ма­ми (афек­то­ген­ни илюзии, халюцинации, ре­ци­ди­ви на ата­вистич­но­то яс­но­вид­с­т­во и др.)

   3. Инспиративното познание. Щайнер го­во­ри за ду­хов­но чуване", за "ду­хов­ни тонове" и за "раз­чи­та­не на скри­та­та писменост".

   4. Интуитивното познание. Сли­ва­не с про­це­си­те и Съществата на ду­хов­ния свят. В ос­нов­но­то си про­из­веде­ние "Въведение в Тайната наука" Щайнер добавя:

   5. Познание за връз­ки­те меж­ду Микрокосмоса и Макрокосмоса.

   6. Единение с макрокосмоса.

   7. Цялостно из­жи­вя­ва­не на ми­на­ли­те опит­нос­ти ка­то ос­нов­но нас­т­ро­ение на душата. [↑](#endnote-ref-3)
4. Немислимо е, ако чо­век за­поч­не ма­кар и ед­но бег­ло изу­ча­ва­не на антропософията, да не си за­да­де въпроса: Какво пред­с­тав­ля­ва ясновидството? Под то­ва по­ня­тие Рудолф Щайнер раз­би­ра спо­соб­нос­т­та да се въз­п­ри­ема ду­хов­ни­ят свят под фор­ма­та на образи. През древ­ни­те кул­тур­ни епохи, още пре­ди по­ня­тий­но­то мис­ле­не и опи­ра­що­то се на не­го днев­но съзнание, сумрачното, или смът­но ясновидство, е пред­с­тав­ля­ва­ло при­род­но качество, при­съ­що на всич­ки хора. Дори и днес в изол­и­ра­ни слу­чаи то мо­же да се наб­лю­да­ва в при­ми­тив­ни пле­ме­на и народи, а в от­дел­ни слу­чаи ка­то ата­ви­зъм - и сред от­дел­ни пред­с­та­ви­те­ли на ев­ропейс­кия свят.

   Това естествено, или природно, яс­но­вид­с­т­во се осъ­щес­т­вя­ва в об­лас­т­та на има­ги­натив­ните въз­п­ри­ятия и не тряб­ва да се смес­ва със съ­от­вет­ни­те им сте­пе­ни на Посвещение. Наред с има­ги­на­тив­но­то познание, съвре­мен­но­то Посвещение изис­к­ва да бъ­дат раз­ви­ти и след­ва­щи­те две сте­пе­ни на свръх­се­тив­но­то поз­нание: ин­с­пи­ра­тив­но­то и интуитивното.

   В пред­х­рис­ти­ян­с­ки­те епо­хи чес­то пъ­ти яс­но­вид­с­т­во­то е съ­щес­т­ву­ва­ло от­дел­но от Посвещението. С дру­ги думи, да­ден чо­век би мо­гъл да е ясновидец, но не и Посветен: от дру­га стра­на Посветеният, за да про­никва в ду­хов­ния свят, не ви­на­ги е бил длъ­жен да при­те­жа­ва ясновидство. Днес та­зи при­род­на дарба, ко­ято съв­сем за­ко­но­мер­но е угас­на­ла в хо­да на еволюцията, тряб­ва да бъ­де от­но­во из­во­юва­на чрез оп­ре­де­ле­ни упражнения, про­ти­ча­щи при яс­но и буд­но съзнание. Ясновидство и Посвещение от­но­во се приб­ли­жа­ват ед­но към друго, но на ка­чес­т­ве­но но­во рав­ни­ще от чо­веш­ка­та еволюция.

   От "биологична" глед­на точ­ка яс­но­вид­с­т­во­то е свър­за­но със све­тов­но ис­то­ри­чес­ка­та тен­ден­ция на чо­вешко­то етер­но тя­ло да се "разширява": то ве­че не се пок­ри­ва с очер­та­ни­ята на фи­зи­чес­ко­то тя­ло и се стре­ми да во­ди свой соб­с­т­вен живот, не­за­ви­си­мо от за­ко­ни­те на фи­зи­чес­ко­то тяло. Ето за­що все по­ве­че хо­ра ще имат опит­нос­ти "вън" от сво­ето фи­зи­чес­ко тяло. Този прост факт е в ос­но­ва­та на опас­но и епи­де­мич­но нарас­т­ва­щи­те "екстрасензорни" феномени, ко­ито днес би­ват обяс­ня­ва­ни по съв­сем произволен, ви­со­ко­ме­рен и ди­ле­тан­т­с­ки начин. Тяхното ис­тин­с­ко обяс­не­ние мо­же да бъ­де обект един­с­т­ве­но на свръх­се­тив­но­то познание.

   На старото, смът­но ясновидство, Рудолф Щайнер про­ти­во­пос­та­вя съв­ре­мен­ни ме­то­ди за окул­т­но обу­чение, при ко­ето чо­век мо­же да пос­тиг­не та­ка на­ре­че­но­то "ек­зак­т­но ясновидство", или "из­с­ле­до­ва­тел­с­ко ясновидство". То поз­во­ля­ва на уче­ни­ка да има въз­п­ри­ятия в ду­хов­ни­те све­то­ве при яс­но и буд­но съз­нание, а не в "транса", ха­рак­те­рен за ста­ро­то Посвещение.

   [↑](#endnote-ref-4)
5. Тази тема е много добре развита в лекционния цикъл на Р. Щайнер „ [Загадката на човечеството“ - GA-170](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2024.2.25.%20-%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%20GA-170.docx) (особено в лекции XI. и XII.)… Ще я намерите и в „Моят прочит на Р. Щайнер“ /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-5)
6. след като идеята е станала общоизвестна /Бел. НК/

   [↑](#endnote-ref-6)
7. Според ан­т­ро­по­соф­с­ка­та Наука за Духа, се­гаш­на­та пла­не­та "Земя" е ми­на­ла през три пла­не­тар­ни със­тояния, на вся­ко от ко­ито се раз­ви­ва и съ­от­вет­на­та сте­пен на чо­веш­ко­то съзнание.

   1. Старият Сатурн (тран­со­во съзнание)

   2. Старото Слънце (спя­що съзнание)

   3. Старата Луна (съ­нищ­но или об­раз­но съзнание)

   4. Земя (буд­но или пред­мет­но съзнание)

   5. Бъдещ Юпитер (има­ги­на­тив­но съзнание)

   6. Бъдеща Венера (ин­с­пи­ра­тив­но съзнание)

   7. Бъдещ Вулкан (ин­ту­итив­но съзнание)

   Планетарното със­то­яние "Земя" включ­ва се­дем епохи:

   1. Полярна епо­ха

   2. Хиперборейска епо­ха

   3. Лемурийска епо­ха

   4. Атлантска епо­ха

   5. Следатлантска епо­ха

   6. Шеста епо­ха - пред­с­то­яща

   7. Седма епо­ха - пред­с­то­яща

   На свой ред Следатлантската епо­ха се със­тои от се­дем кул­тур­ни епохи:

   1. Първа сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епо­ха (Древноиндийска) 7227-5067 пр. Хр.

   2. Втора сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епо­ха (Древноперсийска) 5067-2907 пp. Xp.

   3. Tpeтa сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епо­ха (Египетско-халдейска) 2907-747 пр. Хр.

   4. Четвърта сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епо­ха (Гръцко-римска) 747 пp.Xp. - 1413 сл. Хр.

   5. Пета сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епо­ха (Съвременна) 1413-3573

   6. Шеста сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епо­ха 3573-5733

   7. Седма сле­дат­­лан­т­с­ка кул­тур­на епо­ха 5733-7893 [↑](#endnote-ref-7)
8. Според свръх­се­тив­но­то поз­на­ние чо­ве­кът раз­по­ла­га с два­на­де­сет сетива, ко­ито не са въз­ник­на­ли ед­нов­ре­мен­но в хо­да на еволюцията:

   1. Азово се­ти­во (поз­во­ля­ва­що ни да въз­п­ри­ема­ме Аза на дру­гия човек)

   2. Мисловно сетиво

   3. Говорно се­ти­во

   4. Слухово се­ти­во

   5. Топлинно се­ти­во

   6. Зрително се­ти­во

   7. Вкусово се­ти­во

   8. Мирисно се­ти­во (обоняние)

   9. Равновесно се­ти­во

   10. Двигателно се­ти­во

   11. Жизнено се­ти­во

   12. Осезателно се­ти­во (за допир; докосване) [↑](#endnote-ref-8)
9. Виж Рудолф Щайнер - "Християнството ка­то мис­ти­чен факт и Мистериите на древността" (Събр. Съч. №8). /Бел. прев./ (Бел. НК: - ще я намерите и в „Моят прочит на Р. Щайнер“ –  [Християнството като мистичен факт и Мистериите на древността - GA-8](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2021.11.8.%20-%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0%20-%20GA-8.docx))

   [↑](#endnote-ref-9)
10. Елена Блаватска – „Тайната доктрина“ ("The Secret Doctrine", London, Madras, 1893) [↑](#endnote-ref-10)
11. Евклид, жи­вял око­ло 300 г. пр.Хр. в Александрия [↑](#endnote-ref-11)
12. Лекция от 11 Април 1909, вклю­че­на по­-къс­но в "Принципът на спи­ри­ту­ал­на­та икономия" (Събр. Съч. № 109)

    [↑](#endnote-ref-12)
13. „обек­тиве­н“ в смисъл на „безпристрастен“… Правя тази забележка, защото хората някак по инерция са възприели, че „субективен“ винаги означава „грешен или илюзорен“ – нещо, което не е вярно… В действителност човек може да бъде субективен и, същевременно, истинен, правдив, достоверен, при условие, че е безпристрастен. /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-13)
14. Николай Коперник, 1473-1543; Йохан Кеплер, 1571-1630; Галилео Галилей, 1564-1642 [↑](#endnote-ref-14)
15. външен /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-15)
16. Дионисий Аеропагита: един от чле­но­ве­те на атин­с­кия аеропаг, прив­ле­чен към Християнството от Павел (Деяния на апос­то­ли­те 17, 34). Около 500 г. сл.Хр. под не­го­во име в Сирия се по­явя­ват хрис­ти­ян­с­ко­-не­оп­ла­то­ни­чес­ки­те съ­чи­не­ния "За цър­ков­ни­те Йерархии" [↑](#endnote-ref-16)
17. Днешните имена на планетите Меркурий и Венера са разменени, объркани – истинският (окултният) Меркурий днес ние го наричаме Венера… както и обратно - най-близката до Слънцето планета ние днес наричаме Меркурий, а всъщност истинското ù (окултно) име е Венера… /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-17)
18. Индийската кул­тур­на епоха /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-18)
19. Ако погледнете нощното безоблачно небе и игнорирате звездите (които са сами по себе си слънца), ще видите Луната и останалите планети, само защото са осветени от Слънцето… А цялото междузвездно пространство ще е абсолютно тъмно, въпреки че е пронизано изцяло от светлината на Слънцето и звездите. /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-19)
20. Повече по темата за видимата и невидимата Светлина на Слънцето може да прочетете в лекционния цикъл на Р. Щайнер „[Духовните СЪЩЕСТВА в небесните тела и природните царства“ - GA-136](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2024.2.25.%20-%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%20GA-170.docx), която също ще намерите в „Моят прочит на Р. Щайнер“ /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-20)
21. Над чо­ве­ка се из­диг­ат Йерархиите на Ангели, Архангели, Архаи и т.н. всич­ки те са по­-съ­вър­ше­ни от човека. Но има и та­ки­ва свръх­се­тив­ни Същества, ко­ито не раз­по­ла­гат с фи­зи­чес­ко тя­ло и са на по­-низ­ша ево­лю­ци­он­на сте­пен от та­зи на човека. Те жи­ве­ят в еле­мен­тар­ния или "етерен" свят, кой­то за на­ша­та плане­та има съ­що­то значение, как­во­то има на­ше­то етер­но тя­ло за на­ше­то фи­зи­чес­ко тяло. Р. Щайнер на­ри­ча те­зи Същества "еле­мен­тар­ни Духове" или "при­род­ни духове", ма­кар че по­доб­ни име­на са край­но не­подходящи. Елементарните Духове ня­мат свой Аз и са ли­ше­ни от мо­рал­на отговорност. Те дейс­т­ват по­-с­ко­ро автоматично, на­й-­ве­че в че­ти­ри­те еле­мен­та на Земята:

    Гномите - в еле­мен­та "земя",

    Ундините - в еле­мен­та "вода",

    Силфите - в еле­мен­та "въздух" и

    Саламандрите - в еле­мен­та "огън".

    Народните ле­генди имат пред­вид съ­щи­те те­зи Същества, ко­га­то го­во­рят за "джуджета", "коболди", "феи", "елфи" и т.н. В древ­ни­те епо­хи на ин­с­тин­к­тив­но­то яс­но­вид­с­т­во хо­ра­та не­пос­ред­с­т­ве­но са въз­п­ри­ема­ли те­зи Същества в при­род­ни­те царства. [↑](#endnote-ref-21)
22. в огнената им среда /Бел. НК/

    [↑](#endnote-ref-22)
23. зазидал, закрепостил, оковал /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-23)
24. огъ­нят остава в него до смъртта му /Бел. НК/

    [↑](#endnote-ref-24)
25. свързани с растящата (из­г­ряваща) и смаляващата (за­лязваща) фа­за на Луната /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-25)
26. пос­лед­на като ретроспекция, но първа в еволюционно отношение /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-26)
27. Още е пър­ви­те си опи­ти да раз­ши­ри поз­на­ни­ето ни за чо­веш­ко­то съ­щес­т­во ан­т­ро­по­со­фи­ята об­ръ­ща внимание, че всъщ­ност чо­ве­кът се със­тои от че­ти­ри със­тав­ни части:

    Физическо тя­ло - неживо, веществено, "минерално"

    Етерно тя­ло - или "жиз­не­но тяло", "растително"

    Астрално тя­ло - ле­жи в ос­но­ва­та на се­тив­на­та ор­га­ни­за­ция и чувствата, "животинско"

    Азова ор­га­ни­за­ция - ле­жи в ос­но­ва­та на индивидуалните, ду­хов­ни "човешки" ка­чес­т­ва

    Взаимодействието меж­ду те­зи със­тав­ни час­ти в чо­веш­кия ор­га­ни­зъм на­ми­ра из­раз имен­но в не­го­во­то функци­онал­но мор­фо­ло­гич­но тро­ич­но устройство, включващо:

    1. Нервно-сетивната сис­те­ма - но­си­тел на мисленето.

    2. Ритмична сис­те­ма - но­си­тел на чувствата.

    3. Системата "веществообмен-крайници" - но­си­тел на волята.

    По то­зи на­чин за пръв път в ис­то­ри­ята на чо­ве­чес­т­во­то ста­ва въз­мож­но дейс­т­ви­тел­но­то об­х­ва­ща­не на съ­от­но­ше­ни­ето меж­ду "тяло" и душа". Неизмеримото зна­че­ние на то­ва от­к­ри­тие ще бъ­де раз­б­ра­но ед­ва в бъдеще, ко­га­то на "тро­ич­но устройство" ще се гле­да ка­то на един­с­т­ве­но въз­мож­на­та ос­но­ва за съ­щес­т­вува­не­то на анатомията, фи­зи­оло­ги­ята и психологията.

    Идеята за "тро­ич­но­то ус­т­ройс­т­во на со­ци­ал­ния организъм" е съ­що тол­ко­ва но­ва­тор­с­ка и по съ­щес­т­во тя от­х­вър­ля монополистичната, цен­т­рал­но уп­рав­ля­ва­на дър­жа­ва ка­то един­с­т­ве­но въз­мож­на фор­ма на съв­местен чо­веш­ки живот. Държавата, или со­ци­ал­ни­ят организъм, да­леч не пред­с­тав­ля­ва ед­но един­но цяло. В нея тряб­ва яс­но да бъ­дат съз­на­тел­но раз­г­ра­ни­ча­ва­ни три раз­лич­ни сили, чи­ето смес­ва­не ви­на­ги ще во­ди до един или друг вид деформация:

    1. Силите на ико­но­ми­чес­кия живот: БРАТСТВОТО мо­же и тряб­ва да се осъ­щес­т­вя­ва един­с­т­ве­но тук, в об­ластта на икономиката.

    2. Силите на ду­хов­ния живот: СВОБОДАТА мо­же и тряб­ва да се осъ­щес­т­вя­ва един­с­т­ве­но тук в об­лас­т­та на ду­хов­ния живот.

    3. Силите на пра­во­вия живот: РАВЕНСТВОТО мо­же и тряб­ва да се осъ­щес­т­вя­ва един­с­т­ве­но тук, в об­лас­т­та на пра­во­вия живот.

    [↑](#endnote-ref-27)
28. разликата между земния „човек“ и предишните „човеци“ (които вече са израснали до по-висока степен на развитието си) е в СВОБОДАТА – другите (предишните) „човеци“ , въпреки че са себеосъзнати, не разполагат с лична свобода… Да, земният „човек“ е първият, който разполага с истинска лична свобода. Повече по този въпрос ще прочетете малко по-нататък. /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-28)
29. [Християнството като мистичен факт и Мистериите на древността - GA-8](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2021.11.8.%20-%20%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0%20-%20GA-8.docx) /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-29)
30. Дхиан Хонас (санскритски) - те­ософ­с­ко наз­ва­ние на Духовете на пла­не­ти­те [↑](#endnote-ref-30)
31. Хераклит от Ефес, жи­вял око­ло 500 г. пр. Хр. [↑](#endnote-ref-31)
32. Артемида (лат.: Диана), дъ­ще­ря на Зевс и Лето, сес­т­ра­-б­лиз­нач­ка на Аполон, бо­ги­ня на лова, Луната, свет­ли­на­та и нощ­ни­те вълшебства. За връз­ка­та меж­ду Ефеските Мистерии, Логоса и Евангелието на Йоан, чи­ито пър­ви гла­ви са на­пи­са­ни в Ефес, Рудолф Щайнер го­во­ри на 2. Декември 1923 в ци­къ­ла "Mysteri endestaltungen" (Събр. Съч. № 232). За Ефеските Мистерии ста­ва ду­ма и в лек­ци­ята от 22. Април 1924 в ци­къ­ла "Великденският праз­ник ка­то част от мис­те­рий­на­та ис­то­рия на човечеството"(Събр. Съч. № 233а) Богинята от Ефес е по­чи­та­на и в днеш­ни­те бъл­гар­с­ки земи. Нейно све­ти­ли­ще (за­ед­но с релеф) е раз­к­ри­то край с. Обединение, Великотърновско. На дру­ги два ре­ле­фа от Врачанско и Санданско, как­то и на две мо­зайки от рим­с­ка ви­ла край Ивайловград са изоб­ра­зе­ни от ми­та за ло­ве­ца Актеон, пре­вър­нат от Артемида в елен и раз­къ­сан от соб­с­т­ве­ни­те си кучета. Друго све­ти­ли­ще на Артемида е раз­к­ри­то в ан­тич­ния град Петра, раз­ва­ли­ни от кой­то се на­ми­рат в зем­ли­ще­то на с. Мулетарово, Благоевградско. [↑](#endnote-ref-32)
33. В другия от двата източника на този текст, същото това изречение беше преведено така: „Да, ня­ко­га аз съм бил вът­ре в то­зи Стар Сатурн, ко­га­то ця­ла­та външ­на топ­ли­на се е сгъстявала, изчезвала, прев­ръ­щай­ки се във вът­реш­на ду­шев­на топ­лина.“ И ако този превод е коректен, днешният човек би могъл да изведе за себе си следния извод: „Моята собствена днешна вътрешна топлина – топлината в моето днешно тяло – е родена още тогава на Стария Сатурн и е преминала през всички следващи планетарни инкарнации и всички Земни епохи до днес, за да заживее в моята кръв и в моята воля… сиреч в моя „Аз... Нима самият аз съм бил роден още тогава?“ /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-33)
34. вът­реш­на топ­ли­на, в която Архаите са осъзнали себе си… Защото, по принцип, осъзнаването на вътрешната топлина е равносилно на себеосъзнаване /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-34)
35. Да, за да има СЕБЕСЪЗНАНИЕ (т.е. вътрешно чувство за себе си), трябва да има нещо външно – нещо, което да бъде възприето като чуждо, за да можеш да почувстваш, че си различен от него… Именно чувството, че си различен от нещо, те прави някой – прави те един отделен „Аз“. /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-35)
36. първите „омагьосани“ Същества – първите елементарни Духове /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-36)
37. Началото на т.н. „секреция“ или „отделяне“ /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-37)
38. Пралайя (виж по-долу бележка 53.) /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-38)
39. Да, МИСЛЕНЕТО е процес на ПРЕД­С­ТА­ВАНЕ – процес, образуваш представи /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-39)
40. Форми от физическа топлина – първата физическа материя /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-40)
41. Виж Рудолф Щайнер "Теософия", гл. IV "Тялото, ду­ша­та и Духът", къ­де­то ця­лос­т­ни­ят чо­век е раз­г­ледан ка­то съв­куп­ност от:

    1. Физическо тя­ло

    2. Етерно тя­ло

    3. Астрално тя­ло

    4. Аз

    5. Дух-Себе (пре­об­ра­зе­но­то от Аза ас­т­рал­но тяло)

    6. Дух-Живот (пре­об­ра­зе­но­то от Аза етер­но тяло)

    7. Човек-Дух (пре­об­ра­зе­но­то от Аза фи­зи­чес­ко тяло) [↑](#endnote-ref-41)
42. на Старото Слънце той получи своето етерно тяло, а на Старата Луна - своето астрално тяло /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-42)
43. Виж Рудолф Щайнер – „Евангелието на Лука“, Лекцията от 21 Септември 1909… Виж също и Ернст Марти - "Четирите ви­да етер" - нередактираният пре­вод на кни­га­та из­вър­шен от Димо Р. Даскалов, се съх­ра­ня­ва в биб­ли­оте­ки­те на Антропософските Дружества. (Бел. НК: – [Евангелието на Лука - GA-114](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2023.8.15.%20-%20%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%20-%20GA-114.docx) ще намерите и в „Моят прочит на Р. Щайнер“) [↑](#endnote-ref-43)
44. Много често, за да обоз­на­чи она­зи ду­хов­на кос­ми­чес­ка писменост, от ко­ято из­в­ли­ча на­й-­важ­ни­те описа­ния и фак­ти в сво­ите лек­ции и книги, Рудолф Щайнер си слу­жи с древ­но-­ин­дийс­кия из­раз "Акаша". Нередак­ти­ра­н­и­ят пре­вод на Д.Р. Даскалов (Събр. Съч. №11) е на раз­по­ло­же­ние в биб­ли­оте­ки­те на Антропософски­те Дружества. (Бел. НК: - ще я намерите и в „Моят прочит на Р. Щайнер“ – [Из Хрониката Акаша - GA-11](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2021.12.5.%20-%20%D0%98%D0%B7%20%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0%20-%20GA-11.docx)) [↑](#endnote-ref-44)
45. пър­вите ФИЗИЧЕСКИ за­лож­би на жи­во­тин­с­кото царство /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-45)
46. По това време (1909 г.) така наречената „Теория за Големия взрив“ още не е съществувала. Терминът ГОЛЕМИЯТ ВЗРИВ (на [английски](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA): BIG BANG) е въведен чак през [1949](https://bg.wikipedia.org/wiki/1949) в една радиопрограма на [BBC](https://bg.wikipedia.org/wiki/BBC) от [Фред Хойл](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A5%D0%BE%D0%B9%D0%BB), който всъщност не е поддържал теорията, а се опитвал да ѝ се присмее. /Wikipedia/ [↑](#endnote-ref-46)
47. Подробности относно "Слънчевата тайна" и процесите, ко­ито се ра­зиг­ра­ват във вът­реш­нос­т­та на днеш­но­то Слънце виж в Лекция от 6 Ноември 1921 ("Антропософията ка­то космософия" - ІІ част, Събр. Съч. № 208). [↑](#endnote-ref-47)
48. До то­зи мо­мент ав­то­рът и заг­ла­ви­ето са неизвестни. [↑](#endnote-ref-48)
49. Подробности от­нос­но възник­ва­не­то и ма­ги­ята на Злото, Рудолф Щайнер по­соч­ва в Лекциите от 23 Септември 1921 и 6 Ноември 1921, изн­есе­ни в Дорнах ("Антропософията ка­то космософия" І и ІІ част, Събр. Съч. № 207 и № 208). [↑](#endnote-ref-49)
50. Според Р. Щайнер, днес хо­ра­та мо­гат да си спом­нят от­дел­ни фраг­мен­ти от сво­ите ми­на­ли ин­кар­нации, са­мо ако то­га­ва "те са ра­бо­ти­ли със сред­с­т­ва­та на мисленето, на логиката..." (Лекция от 23 Ноември 1909, "Дълбоките тай­ни на об­що­чо­веш­ка­та ево­лю­ция в свет­ли­на­та на Евангелията", Събр. Съч. № 117). „*Занапред ще въз­ник­не един фи­зи­чес­ки ор­ган вът­ре в струк­ту­ра­та на днеш­ния мозък, и той ще бъ­де ор­ган на ре­ин­кар­на­ци­он­на­та памет. С не­го пра­вил­но ще си слу­жат са­мо оне­зи хора, ко­ито в пре­диш­на­та си ин­карна­ция са стиг­на­ли до ду­хов­но­-на­уч­ни­те идеи... У тези, ко­ито не си слу­жат с то­зи орган, ще въз­ник­нат кон­к­рет­ни нер­в­ни заболявания, и то мно­го по­-ло­ши от всички, ко­ито ве­че познаваме*". (Лекция от 1 Май 1913, "Предварителните сте­пе­ни от Мистерията на Голгота", Събр. Съч. № 152). [↑](#endnote-ref-50)
51. Антропософското Движение има сво­ите пър­во­из­точ­ни­ци в ду­хов­ния свят, а сво­ите про­яв­ле­ния - тук на Земята. Антропософското Общество е не­го­ва­та ви­ди­ма структура, включ­ва­ща Ръководство, пред­с­тави­тел­с­т­во и членове, обе­ди­не­ни око­ло сво­бод­но по­ета­та гри­жа и от­го­вор­ност за опаз­ва­не на онова, ко­ето Р. Щайнер на­ри­ча "ан­т­ро­по­соф­с­ки импулс".

    Първото Антропософско Общество е ос­но­ва­но през 1913 в Берлин, къ­де­то на 3 фев­ру­ари се про­веж­да първо­то му Общо Събрание. По-късно, на Коледното Събрание от 24 Декември 1923 до 1. Януари 1924 в Дорнах, Швейцария, се уч­ре­дя­ва Единното Антропософско Общество, в чи­ето Ръководство вли­зат д-р Рудолф Щайнер - председател, Алберт Щефен, д-р Ита Вегман, Мария Щайнер, д-р Елизабет Вреде и д-р Гюнтер Ваксмут. От то­зи мо­мент Антропософското Движение и Антропософското Общество ста­ват ед­но цяло.

    Както е за­пи­са­но в "Принципите" на Единното Антропософско Общество, не­го­ви­те ос­но­ва­те­ли са убе­дени, че "днес съ­щес­т­ву­ва ед­на действителна, раз­ра­бот­ва­на от мно­го го­ди­ни и в ос­нов­ни­те си час­ти ве­че лега­ли­зи­ра­на на­ука за ду­хов­ния свят, ка­то в съ­що­то вре­ме на­ша­та ци­ви­ли­за­ция е ли­ше­на от ис­тин­с­ко и гриж­ли­во под­по­ма­га­не на та­зи наука. Антропософското Общество ще се опи­та да из­пъл­ни за­да­ча­та си, като пос­та­ви в цен­тъ­ра на сво­ите уси­лия имен­но раз­ви­ти­ето на ан­т­ро­по­соф­с­ка­та Наука за Духа и про­из­тича­щи­те от нея: братс­т­во в со­ци­ал­ния живот, по­дем в моралния, религиозен, твор­чес­ки и изоб­що в ця­лостния ду­хо­вен жи­вот на чо­веш­ко­то същество".

    "Антропософското Общество е не тайно, а от­во­ре­но за всички. Негов член мо­же да бъ­де всеки, не­за­ви­симо от сво­ята националност, об­щес­т­ве­но по­ло­же­ние и религия, сти­га да виж­да в съ­щес­т­ву­ва­не­то на ед­на институция, как­ва­то е Свободната Школа за Духовна Наука в Гьотеанума в Дорнах, не­що ес­тес­т­ве­но и необходимо. Антропософското Общество не до­пус­ка ка­къв­то и да е вид сектантство. Политиката не вли­за в кръ­га на не­го­ви­те задачи. "

    Членовете на Антропософското Общество мо­гат да се обе­ди­ня­ват в мал­ки или го­ле­ми гру­пи (Дружества), ка­то ус­ло­вие за то­ва е по­не се­дем от уч­ре­ди­те­ли­те на Антропософското Дружество да са ве­че чле­но­ве на Единното Антропософско Общество. Названието "антропософско" изис­к­ва пред­ва­ри­тел­но одоб­ре­ние и съг­ла­сие от Ръководството в Гьотеанума. Понеже за­се­га не съ­щес­т­ву­ва Национално (Българско) Антропософ­с­ко Общество, как­то е в поч­ти всич­ки ев­ро­пейс­ки държави, Антропософските Дружества у нас са причис­ле­ни нап­ра­во към Гьотеанума в Дорнах. В България Антропософските Дружества са офи­ци­ал­но ре­гистри­ра­ни по чл. 134 от ЗЛС. Тяхната дейност е рег­ла­мен­ти­ра­на спо­ред ус­та­ва на Единното Антропософско Общество, чи­ето пред­с­та­ви­тел­с­т­во се на­ми­ра в Дорнах, Швейцария (Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Postfach 134, СН-4143 Dornach). Библиотеките на Антропософските Дружества разпо­ла­гат с го­ля­ма част от съб­ра­ни­те съ­чи­не­ния на Рудолф Щайнер (на нем­с­ки и български), с про­из­ве­де­ния на видни ан­т­ро­по­соф­с­ки автори, как­то и с ан­т­ро­по­соф­с­ка периодика.

    От окул­т­на глед­на точка, произходът, це­ли­те и за­да­чи­те на Антропософското Движение и на Антропософско­то Общество са ос­вет­ле­ни в "Езотерични из­с­лед­ва­ния на кар­ми­чес­ки­те връзки" (Събр.Съч. №235 № 240), чий­то бъл­гар­с­ки пре­во­ди - де­ло на Димо Р. Даскалов - се съх­ра­ня­ват и са на раз­по­ло­же­ние на Антропо­соф­с­ки­те Дружества:

    - Антропософско Дружество "Рудолф Щайнер" Стара Загора 6000 ул. "Отец Паисий" № 87 Б ет. 6 тел. 042/5-97-94, п.к. 173

    - Антропософско Дружество "Михаил" София 1000, ул. "Цар Симеон" 55, тел. 02/983-11-44

    - Антропософско Дружество "Рудолф Щайнер" София 1336, ж.к. "Люлин", бл. 611, вх. Г, ап. 91, тел. 02/24-62-91

    - Антропософско Дружество "Изис - София" София 1463, п. к. 152

    - Асоциация за ан­т­ро­по­соф­с­ка медицина, София 1309, ра­йон "Илинден", ж.к. "Св. Троица", бл. 376-Д, ап. 101

    [↑](#endnote-ref-51)
52. В ан­т­ро­по­соф­с­ка­та ли­те­ра­ту­ра тер­ми­нът Народностна Душа или Народностен Дух е иден­ти­чен с Архан­ге­лои и оз­на­ча­ва кон­к­рет­но ду­хов­но Същество, ко­ето с дейс­т­ви­ята си в об­лас­т­та на чо­веш­ко­то етер­но тяло, при­да­ва специ­фи­чен об­лик на мис­ле­не­то и чув­с­т­ва­та у съ­от­вет­ни­те пред­с­та­ви­те­ли на да­ден народ. За то­ва как чо­ве­кът сам мо­же да "влоши" сво­ите връз­ки с Архангелои - виж Рудолф Щайнер, Лекция от 7 Октомври 1921, "Антропософията ка­то космософия", І част (Събр. Съч. № 207).

    Народностните Души след­ва да бъ­дат раз­ли­ча­ва­ни от Човешките гру­по­ви Души. В ан­т­ро­по­соф­с­ка­та терми­но­ло­гия "Груповата Душа" се доб­ли­жа­ва до "ко­лек­тив­но­то Азово съзнание" и пред­с­тав­ля­ва от­ми­нал етап от об­що­чо­веш­ка­та еволюция. Основните фор­ми на чо­веш­ки­те гру­по­ви ду­ши са от­пе­ча­та­ни в етер­ното тя­ло и са пред­с­та­ве­ни в об­ра­зи­те на:

    1. "Човекът" (имащ от­но­ше­ние към фи­зи­чес­ко­то тяло).

    2. "Лъвът" (имащ от­но­ше­ние към Сетивната Душа).

    3. "Телецът" (имащ от­но­ше­ние към Разсъдъчната Душа).

    4. "Орелът" (имащ от­но­ше­ние към Съзнателната Душа).

    Човешките гру­по­ви Души са в неп­ре­къс­на­то въз­хо­дя­що и низ­хо­дя­що развитие. Те не под­ле­жат на раж­дане и смърт. В ми­на­ло­то те са би­ли ис­тин­с­ка­та при­чи­на за т.н. "ко­лек­ти­вен спомен". Точно то­зи "ко­лек­тивен спомен" е клю­чът към раз­би­ра­не на оне­зи тек­с­то­ве от Петокнижието, къ­де­то се го­во­ри за ви­со­ка­та възраст на патриарсите. Фактически, тук ин­ди­ви­дът отъж­дес­т­вя­ва сво­ето "Аз-ово съзнание" с Аз-овото съз­нание на предците; пред­ци­те про­дъл­жа­ват да жи­ве­ят в са­мия него, до­ка­то ня­коя мо­гъ­ща лич­ност не вне­се нов еле­мент в раз­ви­ти­ето на общността. Остатъци от по­доб­на "гру­по­ва душевност" сре­ща­ме днес у ня­кои при­ми­тив­ни на­ро­ди и племена.

    В от­дел­ни слу­чаи "гру­по­ва­та душевност" мо­же да по­ро­ди пог­реш­на пред­с­та­ва за прераждането: ко­га­то по­том­ци­те вярват, че те ве­че са би­ли ин­кар­ни­ра­ни в ня­кои от сво­ите предци.

    Индивидуалните чо­веш­ки ду­ши про­из­ли­зат от чо­веш­ки­те "Групови Души" и осъ­щес­т­вя­ват сво­ето раз­витие в ус­ло­ви­ята на фи­зи­чес­кия свят.

    Животинките Групови Души се на­ми­рат в "ас­т­рал­ния свят"

    Растителните Групови Души се на­ми­рат в низ­ши­те об­лас­ти на ду­хов­ния свят.

    Минералните Групови Души се на­ми­рат във вис­ши­те об­лас­ти на ду­хов­ния свят.

    За по­ве­че под­роб­нос­ти в та­зи об­ласт виж Рудолф Щайнер - "Мисията на от­дел­ни­те Народностни Души и

    връз­ка­та им със се­вер­но­-гер­ман­с­ка­та митология", 11. Лекции в Осло, 1910 (Събр. Съч. №121). Нередактира­ни­ят бъл­гар­с­ки пре­вод е на раз­по­ло­же­ние в биб­ли­оте­ки­те на Антропософските Дружества. [↑](#endnote-ref-52)
53. Пралайя - въз­п­ри­ет от Р. Щайнер ин­дийс­ки тер­мин за "по­чив­ни­те периоди" меж­ду две пла­не­тар­ни въплъщения, ко­га­то ця­ло­то тво­ре­ние пре­ми­на­ва в чис­то ду­хов­но състояние, в един вид "сън". Именно през пе­ри­оди­те на Пралайя ду­хов­ни­те Йерархии раз­г­ръ­щат сво­ята на­й-­вис­ша активност. Виж Рудолф Щайнер - "Въведение в Тайната наука", Гл. IV "Развитието на све­та и човека". (Бел. НК: - ще я намерите и в „Моят прочит на Р. Щайнер“ – [Въведение в Тайната Наука“ - GA-13](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2021.12.12.%20-%20%D0%92%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20-%20GA-13.docx) ) [↑](#endnote-ref-53)
54. Духовните ре­во­лю­ции и свър­за­ни­те с тях но­ви на­уч­ни дис­цип­ли­ни обик­но­ве­но въз­ник­ват с из­г­раж­дане­то на нови понятия. Такъв е слу­ча­ят и с по­ня­ти­ето "антропология", ко­ето от­к­ри из­с­ле­до­ва­тел­с­ки пер­с­пекти­ви от на­й-висш порядък.

    През 1596, го­ди­на­та в ко­ято се раж­да Рене Декарт, ба­ща­та на но­во­то време, Ото Гасман (1562-1607) из­дава сво­ята "Psychologia anthropologica", в ко­ято за пръв път пра­ви опит да ин­тег­ри­ра от­къс­леч­ни­те зна­ния за чо­ве­ка в ед­на все­об­х­ват­на на­ука за човека.

    Обаче ско­ро се очер­та­ват и границите, на ко­ито се на­тък­ва ес­тес­т­ве­но­на­уч­на­та методология, в стре­ме­жа си да стиг­не до "истинския" об­раз на човека.

    Ето защо, през 1856, в сво­ята "Антропология", Емануил Херман Фихте, син на Йохан Готлиб Фихте, обобщава: "Накрая ця­ла­та ан­т­ро­по­ло­гия се свеж­да до всес­т­ран­но обос­но­ва­ния факт, че спо­ред съ­щин­с­ка­та си природа, как­то и в из­точ­ни­ци­те на сво­ето съзнание, чо­ве­кът при­над­ле­жи към един над­се­ти­вен свят. Сетивно­то съз­на­ние и въз­ник­ва­ща­та чрез не­го фе­но­ме­но­ло­гия на света, как­то и це­ли­ят се­ти­вен жи­вот на чо­века, ня­мат ни­как­ва дру­га стойност, ос­вен че пре­дос­та­вят арената, на ко­ято се осъ­щес­т­вя­ва над­се­тив­ни­ят жи­вот на Духа... Крайният ре­зул­тат на ан­т­ро­по­ло­ги­ята е антропософията."

    Впрочем по­ня­ти­ето "антропософия" сре­ща­ме още през 1575, два­де­сет и ед­на го­ди­на пре­ди "Psychologia anthropologica" на Гасман, ко­га­то в Базел е пуб­ли­ку­ва­но съ­чи­не­ни­ето "Ре Мара Veterum". Като пър­ва за­дача на ан­т­ро­по­со­фи­ята в 16 век се раз­г­леж­да оду­хот­во­ря­ва­не­то на ес­тес­т­ве­ни­те на­уки и со­ци­ал­ния живот.

    Швейцарският фи­ло­соф и ан­т­ро­по­лог Игнац Паул Трокслер (1780-1866), уче­ник и при­ятел на Шелинг, вижда в ан­т­ро­по­со­фи­ята ед­но "повишение" на до­се­гаш­на­та философия, ко­ято се из­ди­га до един вид "ме­ди­татив­на философия": "Колко ра­дос­т­но е, че на­й-­но­ва­та фи­ло­со­фия се ус­т­ре­мя­ва към вся­ка ед­на ан­т­ро­по­софия и, следователно, се про­явя­ва как­то в поезията, та­ка и в историята. При то­ва не тряб­ва да смятаме, че та­зи идея е плод на ня­как­ва спекулация, как­то и да смес­ва­ме ис­тин­с­ка­та ин­ди­ви­ду­ал­ност на чо­ве­ка ни­то със су­бек­тив­ния дух или Аза, ни­то с аб­со­лют­ния Дух. "

    През 1882 Роберт Цимерман из­да­ва във Виена своя ос­но­вен труд "Въведение в антропософията", кой­то оказ­ва из­вес­т­но въз­дейс­т­вие вър­ху Рудолф Щайнер. Разбира се, по­-къс­но Рудолф Щайнер из­пъл­ва то­ва поня­тие със съв­сем дру­го съдържание. От съ­чи­не­ни­ята и лек­ци­ите на Рудолф Щайнер (Събр. Съч. № 1-354) е ясно, че "антропологията" и "ан­т­ропософията" не се из­к­люч­ват взаимно. Просто към ме­то­до­ло­ги­ята на ес­тес­т­ве­но­на­уч­но­то познание, той при­ба­вя ме­то­до­ло­ги­ята на свръх­се­тив­но­то познание, ка­то и в два­та слу­чая обек­ти­те са ед­ни и същи: Човекът, Земята, Космосът.

    Основният стре­меж на ан­т­ро­по­соф­с­ки­-­ори­ен­ти­ра­на­та Наука за Духа е да стиг­не един все­об­х­ва­тен "об­раз на све­та и човека". Антропософията не е дог­ма­тич­но учение, ко­ето пре­доп­ре­де­ли ха­рак­те­ра на въпросите, как­то и на­чи­на за тях­но­то разрешение. "Тя ня­ма ни­що об­що с мъртвото, аб­с­т­рак­т­но познание... а ка­то живо познание, ти об­х­ва­ща жи­во­та чрез са­мия него; тя се вли­ва в чо­ве­ка не прос­то под фор­ма­та на мис­ли или ка­то ре­зул­тат от ед­но или дру­го наблюдение, а ка­то жи­ви­тел­на кръв за душата, ка­то фор­ма на живот, тя при­със­т­ва в са­мия човек".

    Когато Рудолф Щайнер за­поч­ва да обос­но­ва­ва на­уч­но ре­зул­та­ти­те от сво­ите "ду­шев­ни наблюдения", той установява, че осо­бе­но в об­лас­т­та на философията, въп­ро­сът неп­ре­къс­на­то опи­ра до гра­ни­ци­те на чо­вешко­то познание. За не­го ста­ва все по-ясно: нес­по­соб­нос­т­та за нрав­с­т­ве­ни дейс­т­вия се дъл­жи тък­мо на об­с­тоятелството, че на­ука­та ка­пи­ту­ли­ра пред гра­ни­ци­те на не­се­тив­ния свят и пре­дос­та­вя то­зи свят на мис­ти­ците. Единственият на­чин да се прех­вър­ли мост меж­ду се­тив­ни­те въз­п­ри­ятия и ду­хов­ния "све­то­вен ред", а с то­ва да се стиг­не и до ед­но по­-дъл­бо­ко раз­би­ра­не на света, се със­тои в пре­одо­ля­ва­не­то на съ­щес­т­ву­ва­щите поз­на­ва­тел­ни граници.

    За Рудолф Щайнер не­се­тив­ни­те си­ли бя­ха не­ос­по­рим факт, съ­що как­то и фи­зи­чес­ки­те при­род­ни сили. Ето за­що той на­со­чи сво­ето вни­ма­ние и в две­те посоки. Изходната точ­ка на не­го­во­то гран­ди­оз­но де­ло след­ва да тър­сим в ес­тес­т­ве­но­на­уч­ни­те му раз­ра­бот­ки и студиите, свър­за­ни с те­ория на поз­на­ни­ето от осем­де­сет­те го­ди­ни на 19 век. Но "познанието" при Рудолф Щайнер да­леч не се ог­ра­ни­ча­ва са­мо в не­пос­ред­с­т­ве­но­то раз­г­леж­да­не на съ­щес­т­во­то "човек" и не­го­ви­те връз­ки с външ­ния свят. В слу­чая - и то­ва е съ­щес­т­вен приз­нак на ан­т­ро­пософ­с­ко­то ду­хов­но из­с­лед­ва­не - на­ред с об­що­из­вес­т­ни­те и "признати" ду­шев­ни способности, чрез кон­центра­ция и дру­ги раз­но­вид­нос­ти на "ду­шев­но­то обучение", се сти­га до ед­но за­дъл­бо­ча­ва­не и раз­ши­ря­ва­не на чо­веш­ко­то съзнание.

    Типичен при­мер в то­ва от­но­ше­ние е за­гат­на­то­то още през 1909 "уче­ние за сетивата". В не­го виж­да­ме как Рудолф Щайнер при­да­ва стойност не на слу­чай­ни­те ре­зул­та­ти от ед­но или дру­го ду­хов­но изследване, а на ек­зак­т­но­то описание, прос­ле­дя­ва­що пре­хо­да от "обикновените" се­тив­но­-фи­зи­чес­ки фак­ти към не­се­тив­но­-ду­хов­ни­те явления. За не­го вяр­на­та и точ­на пред­с­та­ва за чо­веш­ки­те се­ти­ва ка­то не­об­хо­ди­ми "органи", с чи­ято по­мощ чо­век въз­п­ри­ема и осъз­на­ва света, е ре­ши­тел­на­та крачка, из­ди­га­ща обоб­ще­ни­ята от не­го­ва­та "Фи­ло­со­фия на свободата" в сфе­ра­та на ду­хов­но­-п­рак­ти­чес­кия живот. Към "досегашните" пет сетива, той при­ба­вя дру­ги седем, свър­за­ни с въз­п­ри­ема­не­то на "живота", "движението", "равновесието", "топлината", "словото", "мисълта" и "Азът".

    През след­ва­щи­те де­се­ти­ле­тия - след ка­то е нап­ра­вил раз­тър­с­ва­щи разкрития, за­ся­га­щи ос­но­ви­те на пси­хологията, философията, ан­т­ро­по­ло­ги­ята и хрис­то­ло­ги­ята - Рудолф Щайнер раз­ши­ря­ва сво­ите лек­ци­он­ни цик­ли и в об­лас­т­та на педагогиката, медицината, физиката, икономиката, сел­с­ко­то стопанство. [↑](#endnote-ref-54)
55. Клавдий Птоломей. 87-165, ас­т­ро­ном и ге­ог­раф в Александрия. Планетата Уран е от­к­ри­та през 1781 от Herschel, а Плутон - през 1846 от L. Verrier. [↑](#endnote-ref-55)
56. За ин­ди­ви­ду­ал­нос­т­та на Заратустра - един от ве­ли­ки­те пред­во­ди­те­ли на човечеството, ос­но­ва­тел на пер­сийс­ка­та култура, как­то и за мяс­то­то му в тай­на­та на "две­те де­ца Исус" виж Лекция от 18 Септември 1909 в "Евангелието на Лука" (Събр. Съч. №114)… как­то и Лекции от 1 Септември и 2 Септември 1910 в "Евангелието на Матей" (Събр. Съч. №123). [↑](#endnote-ref-56)
57. Припомням, че тук Р. Щайнер използва окултните (истинските) имена на Венера и Меркурий, които днешната астрономия е разменила /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-57)
58. т.е. до днешната т.н. Венера, чието истинско име е Меркурий /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-58)
59. т.е. до днешния т.н. Меркурий, чието истинско име е Венера /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-59)
60. т.е. до днешната т.н. Венера, чието истинско име е Меркурий /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-60)
61. т.е. до днешния т.н. Меркурий, чието истинско име е Венера /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-61)
62. За да бъ­дат раз­б­ра­ни про­це­си­те от Лемурийската епо­ха се на­ла­га да при­пом­ним ня­кои от ос­нов­ните ду­хов­но­-на­уч­ни раз­к­ри­тия на Р. Щайнер, опи­са­ни глав­но в "Хрониката на Акаша" „[Из Хрониката Акаша“ - GA-11](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2021.12.5.%20-%20%D0%98%D0%B7%20%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0%20-%20GA-11.docx) и „[Въведение в Тайната Наука“ - GA-13](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2021.12.12.%20-%20%D0%92%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20-%20GA-13.docx).

    Към Бел. № 7 мо­жем да при­ба­вим следното: От Полярната епо­ха насам, раз­ви­ти­ето на Земята пред­с­тав­ля­ва един неп­ре­къс­нат про­цес на сгъстяване. Самата Полярна епо­ха Рудолф Щайнер опис­ва така: "Земята пред­с­тав­ля­ва ед­но ог­ром­но кълбо, ко­ето е със­та­ве­но от безброй мал­ки етер­ни къл­ба - етер­ни­те чо­ве­ци - ко­ето е об­гър­на­то от ед­на ас­т­рал­на обвивка, съ­що как­то днеш­на­та Земя е об­гър­на­та от сво­ята атмосфера. В та­зи ас­т­рал­на об­вив­ка (атмосфера) жи­ве­ят ас­т­рал­ни­те чо­ве­ци и там те уп­раж­ня­ват оп­ре­де­ле­ни въз­дейс­т­вия вър­ху сво­ите етер­ни отпечатъци. Астралните чо­вешки ду­ши съз­да­ват в етер­ни­те от­пе­ча­тъ­ци съ­от­вет­ни органи, про­буж­дай­ки в тях един ете­рен живот. В рамки­те на ця­ла­та Земя ня­ма­ше дру­га раз­но­вид­ност на ма­те­ри­ята ос­вен фи­ния жиз­нен етер."

    През Хиперборейската епоха част от ете­ра се сгъс­тя­ва във въздух, а част от то­зи въз­дух по­-къс­но се сгъстя­ва във вода. На то­зи етап от сво­ята еволюция, чо­ве­кът е със­та­вен от раз­лич­ни ви­до­ве етер; фи­зи­чес­ки­те суб­с­тан­ции все още не съществуват. Определени жи­вот­ни и рас­те­ния (да­леч­ни пред­шес­т­ве­ни­ци на се­гашните) съ­що имат сво­ето мяс­то в жи­во­та на Земята.

    За да не се до­пус­не пре­ка­ле­но "втвърдяване" в Земните условия, по­-фи­ни­те етер­ни си­ли и Същества, близки до "свет­лин­ния етер", се от­де­лят от Земята и об­ра­зу­ват но­во не­бес­но тяло, Слънцето, око­ло ко­ето продъл­жа­ва да кръ­жи Земята (все още свър­за­на със се­гаш­на­та Луна).

    Отделянето на Слънцето (и на свър­за­ни­те с не­го Духовни същества) ра­ди­кал­но про­ме­ня жиз­не­ни­те ус­ловия на Земята. Светлинните сили, дейст­ва­щи до то­зи мо­мент на Земята, ста­ват "външни". До то­зи мо­мент чо­ве­кът раз­по­ла­га глав­но със слу­хо­во­то и осе­за­тел­но­то се­ти­во (виж Бел. №9), се­га той из­г­раж­да пър­вите на­чен­ки на зри­тел­но­то сетиво.

    След от­де­ля­не­то на Слънцето, Земята про­дъл­жа­ва да се сгъстява. Част от вод­ни­те ма­си се сгъс­тя­ва в твърда материя, а част от ете­ра се кон­ден­зи­ра в топлина. Така се съз­да­ват ус­ло­вия за съ­щес­т­ву­ва­не­то на че­тири­те царства, човешкото, животинското, рас­ти­тел­но­то и минералното. На то­зи етап от сво­ята еволюция, ка­то на­й-­вис­ше творение, чо­ве­кът пред­с­тав­ля­ва един вид "ог­нен облак".

    През следващата, Лемурийска епоха, нас­тъп­ва дру­го гран­ди­оз­но кос­ми­чес­ко събитие: Отделянето на Луна­та от Земята. "Грубите" ве­щес­т­ва или Същества на­пус­кат Земята, за да не пре­чат на чо­веш­ка­та ево­люция. Земните ус­ло­вия от­но­во се про­ме­нят радикално. Ако по­-ра­но чо­ве­кът се е прид­виж­вал по Земята с "пла­ва­тел­ни движения", близ­ки до те­зи на рибите, се­га той "стъп­ва здраво" на зем­на­та твърд и за­ема "изпра­ве­но положение". Друга пос­ле­ди­ца от от­де­ля­не­то на Луната е възник­ва­не­то на половете. Човешките Азове - чий­то но­си­тел ста­ва топ­ла­та чер­ве­на кръв - все по­-з­д­ра­во се свър­з­ват с чо­веш­ки­те фи­зи­чес­ки тела, пре­диз­вик­вай­ки по­-къс­но ха­рак­тер­ни­те за чо­ве­ка из­п­ра­ве­но положение, го­вор и мислене. Историята на чо­веш­кия род, как­ва­то я зна­ем от Библията, за­поч­ва имен­но от Лемурийската епоха, ко­га­то ве­че са нали­це и ус­ло­ви­ята за пър­ви­те чо­веш­ки инкарнации.

    Следващата схе­ма онаг­ле­дя­ва по­-на­та­тъш­на­та ево­лю­ция на чо­ве­чес­т­во­то и връз­ка­та меж­ду зо­ди­акал­ни­те зна­ци и съ­от­вет­ни­те (ми­на­ли и предстоящи) кул­тур­ни епохи:

    |  |  |  |
    | --- | --- | --- |
    | **Планетарни инкарнации**  Старият Сатурн  Старото Слънце  Старата Луна  Земя  **Земни епохи**  1. Полярна епо­ха…………………….. 2. Хиперборейска епо­ха……………. 3. Лемурийска епо­ха………………… 4. Атлантска епо­ха…………………... **Управляващ зо­ди­ака­лен знак**  ♒ Водолей………………………….  ♑ Козирог…………………………..  ♐ Стрелец………………………….  ♍ Дева………………………………  ♎ Везни……………………………..  ♏ Скорпион………………………...  ♌ Лъв………………………………..  5. Следатлантска епо­ха  ♋ Рак………………………………..  ♊ Близнаци………………………...  ♈ Овен……………………………..  ♉ Телец…………………………….  ♓ Риби………………………………  ♒ Водолей………………………….  ♑ Козирог………………………….. | **Съответствия в зем­ните епо­хи**  - Отзвук от Стария Сатурн  - Отзвук от Старото Слънце…………  - Отзвук от Старата Луна..…………...  - Същинска Земна епо­ха    * 22347 г. пр. Хр.…………........... * 20187…………………………….. * 18027…………………………….. * 15867…………………………….. * 13707…………………………….. * 11547…………………………….. * 9387…………………………….. * 7227…………………………….. * 5067…………………………….. * 2907…………………………….. * 747 пр. Хр……………………. * 1414 сл. Хр……………………. * 3574…………………………….. * 5734…………………………….. | **Основни резултати**  - Отделяне на Слънцето  - Отделяне на Луната  **Култура**  Ат­лан­т­ски кул­тур­ни епо­хи:  * Рмоахали * Тлаватли * Толтеки * Турани * Семити * Акадийци * Монголи Сле­дат­лан­т­с­ки кул­турни епо­хи:  * Индийска кул­тур­на епо­ха * Персийска кул­тур­на епо­ха * Вавилоно-египетска култ­ур­на * Гръко-римска кул­т. епо­ха * Германска кул­тур­на епо­ха * Славянска кул­тур­на епо­ха * Калифорнийска кул­т. епо­ха - Повторно при­съ­еди­ня­ва­не на Луната |

    [↑](#endnote-ref-62)
63. Елена Петровна Блаватска, 1831-1891. През 1875 за­ед­но с К. Олкот ос­но­ва­ва в Ню Йорк Теософското Общество. Основни съчинения: "Разбулената Изида", "Тайното учение". [↑](#endnote-ref-63)
64. Името Бодисатва е за­им­с­т­ва­но от из­точ­на­та философия. Бодисатва са оне­зи Учители на чо­ве­чеството, "които, въп­ре­ки че са ин­кар­ни­ра­ни във фи­зи­чес­ко тяло, про­дъл­жа­ват да об­щу­ват с бо­жес­т­ве­но­-ду­ховни­те Същества, за да спо­де­лят пос­ле с чо­ве­ка всич­ко онова, ко­ето на­уча­ват за тях". В сво­ята пос­лед­на ин­кар­на­ция все­ки Бодисатва да­ва в за­вър­шен вид това, ко­ето за­нап­ред хо­ра­та са­ми ще мо­гат да из­г­раж­дат в се­бе си ка­то оп­ре­де­ле­ни ка­чес­т­ва и способности. След ка­то е пос­тиг­нал сте­пен­та Буда, съ­от­вет­ни­ят Боди­сат­ва прес­та­ва да се ин­кар­ни­ра и про­дъл­жа­ва да ръ­ко­во­ди ево­лю­ци­ята на чо­ве­чес­т­во­то от ду­хо­вия свят. Онзи Бодисатва, кой­то по­ема сво­ята ми­сия от Гаутама Буда, ще бъ­де на­ри­чан Майтрейя Буда. През 1923 Р. Щайнер напомня, че днес си­ту­аци­ята е такава, че "не хо­ра­та очак­ват ид­ва­не­то на Бодисатва, а са­ми­ят Бодисатва из­чак­ва оно­ва раз­би­ра­не от стра­на на хората, ко­ето би му поз­во­ли­ло да про­го­во­ри на хората, об­ръ­щай­ки се към тях на своя език... за­що­то чо­ве­чес­т­во­то се на­ми­ра ве­че в епо­ха­та на свободата." Подробности за ха­рак­те­ра и ми­си­ята на Бодисатвите виж в Лекция от 16 Септември 1909, "Евангелието на Лука" (Събр. Съч. №114) (Бел. НК: - ще намерите [Евангелието на Лука - GA-114](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2023.8.15.%20-%20%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%20-%20GA-114.docx) и в „Моят прочит на Р. Щайнер“) [↑](#endnote-ref-64)
65. Няма никакво значение къде точно се намират физическите планети - дали са в съвпад, дали са в опозиция, дали са вляво, в дясно, или в която и да е точка на своята орбита, все едно… Определящи са единствено, от една страна, техните орбити около Слънцето, а, от друга страна, сферичните граници на духовните Йерархии около Земята. /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-65)
66. тази схема е добавена от мен /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-66)
67. Псалм 104, 4. [↑](#endnote-ref-67)
68. ЕДИН­С­Т­ВОТО на фи­зи­чес­ко тяло, етер­но тя­ло и астрал­но тяло по принцип се осъществява именно от Аз-а, който обаче по това време е липсвал /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-68)
69. езотеричната Венера – най-близката до Слънцето планета, която днес наричаме Меркурий /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-69)
70. ## От прилагателното СУГЕСТИВЕН – действие, което е свързано с внушение или използва внушение... Т.е. въпросните из­б­ра­ни Лемурийски ин­ди­ви­ди са внушавали респект… СУГЕСТИЯ - *ж.*, само *ед.* **1.** *Спец.* Начин на внушение и словесно въздействие от един човек върху друг или върху себе си… процес, който се отличава с несъзнателно възприемане на внушаваното... /Бел. НК/

    [↑](#endnote-ref-70)
71. Възникването на го­во­ра след­ва да тър­сим в епо­ха­та на Старата Луна, ко­га­то Духовете на Движението (Сили или Динамис) про­низ­ват чо­веш­ко­то етер­но тя­ло с по­то­ци­те на сво­ето ас­т­рал­но тяло. Постепенно се очер­та­ват се­дем вът­реш­ни дви­же­ния на етер­но­то тяло, вся­ко от ко­ито е свър­за­но с оп­ре­де­ле­на пла­не­та от Слънчевата сис­те­ма (Виж Лекция от 11. Юни 1912 в "Човекът в свет­ли­на­та на окултизма...", Събр. Съч. №137)

    1. Движение осъ­щес­т­вя­ва­що из­п­ра­ве­ния сто­еж

    2. Движение, осъ­щес­т­вя­ва­що мис­ле­не­то

    3. Движение, осъ­щес­т­вя­ва­що го­во­ра

    4. Движение, осъ­щес­т­вя­ва­що кръвта

    5. Движение, осъществяващо ди­ша­не­то

    6. Движение, осъ­щес­т­вя­ва­що жле­зи­те

    7. Движение, осъ­щес­т­вя­ва­що раз­м­но­же­ни­ето

    След ка­то ве­че е налице, го­вор­но­то дви­же­ние на етер­но­то тя­ло по­па­да под сил­но­то вли­яние на Духовете на Огъня (Архангелите), ко­ито из­г­раж­дат езиковата, рес­пек­тив­но етер­на връз­ка меж­ду ин­ди­ви­ди­те от ед­на ет­ни­чес­ка общност.

    В хо­да на сле­дат­лан­т­с­ко­то развитие, вклю­чи­тел­но до Третата сле­дат­лан­т­с­ка кул­тур­на епо­ха (Египетско-халдейската), чо­веш­ко­то се­ти­во все още е при­те­жа­ва­ло ог­ром­на съ­зи­да­тел­на (а и разрушителна) сила. Но пос­те­пен­но то гу­би своя бо­жес­т­вен ха­рак­тер и "та­ка тряб­ва да бъде, за­що­то ако бе­ше за­па­зи­ло пре­диш­ната си су­гес­тив­на сила, меж­ду хо­ра­та ни­ко­га ня­ма­ше да се въз­ца­ри свободата... В ду­ше­вен смисъл, чо­ве­кът ви­на­ги би ос­та­нал пос­ле­ди­ца от словото... В хо­да на раз­ви­ти­ето обаче, вмес­то та­зи вът­реш­на сила, се по­яви Съществото, ко­ето мо­же­ше да каже: "Аз съм Словото" - и то­ва е Христос. "

    За съ­от­но­ше­ни­ето меж­ду мис­ле­не и го­вор в раз­лич­ни­те ев­ро­пейс­ки езици, как­то и за нем­с­кия език ка­то мис­те­ри­ен език на съв­ре­мен­но­то чо­ве­чес­т­во виж Лекция от 18 Декември 1918 в "Карма на неистината", Събр. Съч. №177.

    В сво­ята Лекция от 22 Януари 1917 Рудолф Щайнер пре­дуп­реж­да­ва за го­ле­ми­те опасности, свър­за­ни с нераз­би­ра­не­то на ези­ко­вия проблем. Една от те­зи опас­нос­ти се про­явя­ва ед­ва след смъртта… Става ду­ма за наме­ре­ни­ето на оп­ре­де­ле­ни окул­т­ни ло­жи да пре­вър­нат ан­г­лийс­кия език в об­що­ва­ли­ден и гос­под­с­т­­ващ език за на­ше­то съвремие. Така те пре­тен­ди­рат за кон­т­рол не са­мо вър­ху живия, но и вър­ху екс­кар­ни­ра­ния човек. Защото в то­зи слу­чай мър­т­ви­ят из­рас­т­ва в Йерархията на Ангелои, но не мо­же да се из­диг­не до Йерархията на Архангелои, т.е. до ду­хов­ни­те из­точ­ни­ци на своя език... "В та­ки­ва ду­ши про­ник­ва един ек­ви­ва­лент на Архангелои, и то­ва са изос­та­на­ли­те Архаи, изос­та­на­ли­те Духове на Времето, ко­ито се стре­мят да кон­сер­ви­рат Петата сле­дат­лан­т­с­ка епоха... Губейки жи­ва­та връз­ка с Архангелои, чо­век сли­за на Земята, но ос­та­ва ме­ха­нич­но свързан с ези­ка и по­дат­лив към неп­ра­вил­ни представи, а в тях - до­кол­кото чо­век им вяр­ва - е скри­та мо­гъ­ща окул­т­на сила... В те­зи окул­т­ни ло­жи доб­ре знаят: Истинската власт над чо­ве­ка се със­тои в това, да кон­т­ро­ли­раш не­го­ви­те пред­с­та­ви и не­го­во­то мислене." Днес не­об­хо­ди­мос­т­та от но­ва ду­хов­на стра­те­гия е яс­на за все­ки мис­лещ чо­век и тя мо­же да бъ­де из­в­лече­на от идей­но­то съ­дър­жа­ние на са­ма­та антропософия. [↑](#endnote-ref-71)
72. Терминът "спи­ри­ту­ал­на икономия" би тряб­ва­ло да на­соч­ва вни­ма­ни­ето на чи­та­те­ля към ци­къ­ла от 23 лекции, из­не­сен от 21 Януари до 15 Юни 1909 в раз­лич­ни гра­до­ве под над­с­лов "Принципът на спири­ту­ал­на­та ико­но­мия и въп­ро­си­те на прераждането", Събр. Съч. №109 [↑](#endnote-ref-72)
73. Името ид­ва от сан­с­к­рит­с­кия ко­рен ман = мисия. В те­ософ­с­ко­-­ан­т­ро­по­соф­с­ки сми­съл с то­ва име се свър­з­ва вели­кия ос­но­ва­тел на 5-тата ко­рен­на ра­са или на ця­ла­та Следатлантска епоха. [↑](#endnote-ref-73)
74. Виж Рудолф Щайнер „Какво в пра­ви Ангела в на­ше­то астрално тяло“ - Лекция от 9 Октомври, нере­дак­ти­ран бъл­гар­с­ки пре­вод на Д. Даскалов е на раз­по­ло­же­ние в биб­ли­оте­ки­те на Антропософските Дружества.

    *Извлечение от лекцията, нап­ра­ве­но от Christian Karl, "Handbuch zum Vortragswerk Rudolf Steiners, Novalis Verlag:*

    „Под ръ­ко­вод­с­т­во­то на Духовете на Формата, Ангелите създа­ват в чо­веш­ко­то ас­т­рал­но тя­ло оп­ре­деле­ни образи, и то спо­ред принципи, в ко­ито са вло­же­ни но­ви си­ли за бъ­де­ща­та ево­лю­ция на човечеството. Тези об­ра­зи во­дят до из­жи­вя­ва­не­то на аб­со­лют­но братс­т­во меж­ду хората, до сво­бо­да на ре­ли­ги­оз­ни­те веро­из­по­ве­да­ния и до год­ност за при­ема­не на ан­т­ро­по­соф­с­ки­те истини.

    Ако те­зи им­пул­си бъ­дат приети в буд­но съзнание: Поражда се дъл­бок ин­те­рес към дру­ги­те хора. Става очевидно, че Христовият Импулс пред­пос­та­вя пъл­на ре­ли­ги­оз­на свобода. Ускорява се но­во­то ид­ва­не на етер­ния Христос. В об­лас­т­та на техниката: Само оп­ре­де­ле­ни хо­ра с фи­ни дви­же­ния на сво­ите етер­ни тела, ще мо­гат да при­веж­дат ма­ши­ни­те в действие.

    Ако те­зи имп­ул­си бъдат проспани. Ангелите из­мес­т­ват сво­ята дейност в етер­но­-фи­зи­чес­кия ор­га­низъм на спя­щия човек. Самите Ангели пре­тър­пя­ват дъл­бо­ка промяна, "за ко­ято аз не мо­га да говоря, по­не­же тя спа­да към оне­зи на­й-­вис­ши тай­ни на посвещението, за ко­ито днес все още не би­ва да се каз­ва нищо". Вместо братс­т­во - не­ов­ла­дя­еми и раз­ру­ши­тел­ни сек­су­ал­ни инстинкти. Науката от­к­ри­ва из­вън­ред­но ак­тив­ни субстанции, чи­ито вред­ни въз­дейс­т­вия тя пре­це­ня­ва ка­то полезни. В об­лас­т­та на техниката: Наслагването на оп­ре­де­ле­ни виб­ра­ции ще во­ди до ос­во­бож­да­ва­не на огром­ни и опас­ни за чо­ве­ка сили.“

    (Бел. НК: - ще намерите целият текст на „[Какво върши Ангелът в нашето астрално тяло“ - GA-182](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2023.5.19.%20-%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B8%20%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8A%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%20%D1%82%D1%8F%D0%BB%D0%BE%20-%20GA-182.docx) и в „Моят прочит на Р. Щайнер“) [↑](#endnote-ref-74)
75. "Светът, Земята и човекът: тях­на­та същност и тях­но­то развитие, раз­г­ле­да­ни във връзка с Еги­петска­та ми­то­ло­гия и съвре­мен­на­та култура", 11 Лекции в Щутгарт, 1908 (Събр. Съч. №105) и "Египетските ми­то­ве и Мистерии, 11 Лекции в Лайпциг, 1908 (Събр. Съч. №106). [↑](#endnote-ref-75)
76. чисто теоретичен /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-76)
77. т.е. не­ща­та опи­рат не до теоретичната дефиниция, а до съзнателното изживяване на всичко случващо се и действителното разбиране на същността му /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-77)
78. тук под „външ­на­ топ­ли­на“ Щайнер няма предвид външно-възприемаема (сетивно-възприемаема) топ­ли­на, а само това, че тя се намира във външното космическо пространство /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-78)
79. Духовно-научното из­с­лед­ва­не на Р. Щайнер установява, че не сър­це­то дви­жи кръвта, а обратно: кръвта е ис­тин­с­ка­та при­чи­на за сър­деч­на­та дейност. Относно про­из­хо­да и етер­на­та при­ро­да на вът­реш­ни­те ор­га­ни вижте следните книги и лекционни цикли на Р. Щайнер:

    1. Р. Щайнер - "[Въведение в Тайната Наука“ - GA-13](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2021.12.12.%20-%20%D0%92%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%20-%20GA-13.docx) (Събр. Съч.№13), Гл. "Развитието на све­та и човека"

    2. Р. Щайнер -"Окултна физиология", 8 Лекции в Прага, 1911 (Събр. Съч. №128)  „[Окултна физиология“ - GA-128](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2023.10.11.%20-%20%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20-%20GA-128.docx)

    3. Р. Щайнер - "Духовна на­ука и медицина", 20 Лекции в Дорнах, 1920 (Събр. Съч. №312)

    Последните два лек­ци­он­ни ци­къ­ла са пре­ве­де­ни от д-р Теменуга Станева и са на раз­по­ло­же­ние в биб­лиоте­ки­те на Антропософските Дружества.

    4. Р. Щайнер - "Антропософията ка­то космософия", ІІ част (Събр. Съч. №208), Лекция от 29 Октомври 1921

    5. Р. Щайнер - "Етеризацията на кръвта. Навлизането на етер­ния Христос в ево­лю­ци­ята на Земята" - Лекция от 1 Октомври 1911, Базел, вклю­че­на по­-къс­но в "Езотеричното хрис­ти­ян­с­т­во и ду­хов­но­то ръко­вод­с­т­во на човечеството" - 23 Лекции в раз­лич­ни градове, 1911-1912 (Събр. Съч. №130)

    6. Д-р Е. Танев - "Джогингът и съв­ре­мен­ния спорт в свет­ли­на­та на антропософията" (Гл. 3 "Как ан­т­ро­по­соф­с­ки­те ле­ка­ри раз­би­рат сър­деч­но­-съ­до­ва­та система?") [↑](#endnote-ref-79)
80. днес сме го нарекли ПОДСЪЗНАНИЕ. Разбира се, истината е, че днес това ПЪР­ВИЧ­НО­ СЪЗНАНИЕ (или КОСМИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ) в нас вече е примесено с други елементи (между които и Луциферични елементи), но тогава то е било в своето чисто състояние, като един вид способност за образно „четене“ на действителността – едно несетивно възприемане на действителността (а несетивно, защото физическите сетива още не са съществували), но и не точно чрез мислене, а чрез един вид „отгатване“, или възприемане чрез т.н. отгатващо въображение, т.е. въображение, което дава съответстващ образ на реалността /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-80)
81. т.е. Слънцето постоянно се свива, изоставяйки след себе си планетите Сатурн, после Юпитер, после Марс и т.н… /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-81)
82. Аз-овата за­лож­ба се ко­ре­ни в това, че първоначалната СПОСОБНОСТ ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ТОНА или СПОСОБНОСТТА ЗА „ЧУВАНЕ“ на чужда мисъл - т.е. способността за възприемането ù, ЧУВСТВОТО ЗА ТОН И МИСЪЛ - постепенно се е преобразувало в ЧУВСТВО ЗА САМИЯ СЕБЕ СИ. Всичко това е прекрасно описано в книгата на Р. Щайнер  „[Загадката на човечеството“ - GA-170](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2024.2.25.%20-%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%20GA-170.docx) (ще я намерите в „Моят прочит на Р. Щайнер“) /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-82)
83. Занапред раз­м­но­жи­тел­ни­те про­це­си у чо­ве­ка ще се осъ­щес­т­вя­ват в об­лас­т­та на ларинкса. Виж Р. Щайнер - "[Теософия на розенкройцерите“ - GA-99](https://nikolaykaranfilov.com/books-steiner/2023.8.21.%20-%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%20-%20GA-99.docx), 14. Лекции в Мюнхен, 1907 (Събр. Съч. №99) и по-специално: Лекция от 5 Юни 1907. Прекратяването на фи­зи­чес­ко­то раз­м­но­же­ние е по­со­че­но в Лекция от 7 Октомври 1917, "Духовете на Мрака..." (Събр. Съч. №177). "Общо взето, още през сед­мо­то хи­ля­до­ле­тие же­ни­те ще ста­нат безплодни... Последните епо­хи от пла­не­тар­на­та ево­лю­ция на Земята ще при­ну­дят чо­ве­ка - ма­кар и да е все още в нейни­те пре­де­ли - да се от­ка­же от фи­зи­чес­ко­то тяло".

    [↑](#endnote-ref-83)
84. Уникалното в този случай е именно това от­де­ляне - на Стария Сатурн не е имало такова… Разбира се подготовката за него е започнала още тогава, но до фактическо отделяне не се е стигало никога преди това. /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-84)
85. един вид по инерция /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-85)
86. Виж и лекционния цикъл „Духовните СЪЩЕСТВА в небесните тела и природните царства“ GA-136 - ще я намерите в „Моят прочит на Р. Щайнер“ /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-86)
87. т.е. в оп­ре­де­ле­но от­но­ше­ние със (съставляващите всеки зодиакален знак) Серафими и Херувими, които са минали през своята „човешка степен“ на развитие много, много по-отдавна /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-87)
88. Познанието за пре­въп­лъ­ще­ни­ето (реинкарнацията) и съд­ба­та (Кармата) на чо­ве­ка спа­да към на­й-­съ­щес­т­ве­на­та част на ан­т­ро­по­соф­с­кия мироглед. Приемането на иде­ята за ре­ин­кар­на­ци­ята и Кармата хвър­ля съ­вър­ше­но но­ва свет­ли­на вър­ху ос­нов­ни­те проб­ле­ми на чо­веш­ко­то съществуване: сми­съ­лът на живота, щас­ти­ето и нещастието, семейството, професията, мо­ти­ви­те на на­ши­те дейс­т­вия и т.н... Според Р. Щайнер за­нап­ред ре­ин­кар­на­ци­ята и Кармата ня­ма да са са­мо лич­но убеж­де­ние на от­дел­ни хора, а "стро­го не­об­хо­ди­ми представи", без ко­ито ис­тин­с­кия нап­ре­дък на ес­тес­т­ве­ни­те на­уки ще бъ­де невъзможен.

    "Животът на чо­ве­ка меж­ду раж­да­не­то и смър­т­та за­ви­си от три фактора. Те ле­жат от­въд гра­ни­ци­те на жи­во­та и смъртта. Тялото се под­чи­ня­ва на за­ко­на за наследствеността; ду­шата се под­чи­ня­ва на съдбата, ко­ято чо­век из­г­раж­да сам - тази съд­ба, из­г­ра­де­на от са­мия човек, мо­же да се на­зо­ве със ста­ро­то ù име, Карма… А Духът се под­чи­ня­ва на за­ко­на за прераждането. С по­мощ­та на чис­та­та логика, вся­ко мислене, ко­ето раз­г­леж­да яв­ле­ни­ята на жи­во­та и не се стра­ху­ва от сво­ите край­ни изводи, мо­же да стиг­не до иде­ята за пре­раж­да­не­то и Кармата. Ако е вярно, че ми­на­ли­те съ­щес­т­ву­ва­ния се прос­ти­рат пред от­во­ре­но­то "ду­ховно око" на яс­но­ви­де­ца под фор­ма­та на изживявания, то не по­-мал­ко вяр­но е, че ис­тин­нос­т­та на та­зи идея е дос­тъп­на и за разума", "Теософия" (Събр. Съч. № 9)

    Според свръх­се­тив­ни­те из­с­лед­ва­ния на Рудолф Щайнер, ритъ­мът на пре­раж­да­ни­ята или реинкарнациите, на­ред с мно­го дру­ги фактори, за­ви­си и от ня­кои чис­то ис­то­ри­чес­ки закономерности. В рам­ки­те на приб­лизи­тел­но 26000 го­ди­ни т.н. "про­лет­на точка" на рав­но­ден­с­т­ви­ето се прид­виж­ва по про­те­же­ние на це­лия Зодиак, та­ка че сред­но на 2160 го­ди­ни тя пре­ми­на­ва през един зо­ди­ака­лен знак. През то­зи пе­ри­од ус­ло­ви­ята на Земята се про­ме­нят радикално, та­ка че чо­веш­ки­ят Аз се ин­кар­ни­ра в съ­вър­ше­но но­ва среда, за да пос­тигне съ­вър­ше­но но­ви опитности. И по­не­же мъ­жът и же­на­та въз­п­ри­емат и из­жи­вя­ват све­та по ко­рен­но разли­чен начин, по пра­ви­ло ед­на чо­веш­ка ин­ди­ви­ду­ал­ност се ин­кар­ни­ра два пъ­ти през то­зи 2160-го­ди­шен пе­ри­од - вед­нъж ка­то мъж и вед­нъж ка­то жена. Разбира се ин­тер­ва­ли­те меж­ду от­дел­ни­те пре­раж­да­ния се оп­реде­лят от ево­лю­ци­он­но­то рав­ни­ще на Аз-а, как­то и от силите, ко­ито чо­ве­кът пре­на­ся в ду­хов­ния свят след смър­т­та на сво­ето фи­зи­чес­ко тяло. В дъл­бо­ко-езо­те­рич­ни­те си лек­ции вър­ху Кармата, из­не­се­ни през 1924, Събр. Съч. №235 №240) Рудолф Щайнер прос­ле­дя­ва с изу­ми­тел­на кон­к­рет­ност на опи­са­ни­ето пос­ле­до­вател­ни­те "ре­ин­кар­национ­ни вериги" на за­бе­ле­жи­тел­ни ис­то­ри­чес­ки лич­нос­ти ка­то Аристотел, Сократ, Алексан­дър Велики, Тацит, Нерон, Плиний, Овидий, Рафаел, Бейкън, Волтер, Хамерлинг, Емерсон, Стриндберг, Новалис, Гьоте, Маркс, Енгелс, Ницше и дру­ги

    В биб­ли­оте­ки­те на Антропософските Дружества се съх­ра­ня­ват и са на раз­по­ло­же­ние не­ре­дак­ти­ра­ни­те бъл­гар­с­ки пре­во­ди на по­реди­ца­та Езотерични из­с­лед­ва­ния на кар­ми­чес­ки­те връзки, ко­ято включва.

    І том - Формиране на кос­ми­чес­ки­те си­ли 12 лек­ции в Дорнах, 16.02 - 23.03. 1924 ( Събр. Съч. № 235)

    II том - Кармическите връз­ки в хо­да на об­що­чо­веш­ко­то раз­ви­тие - 17 лек­ции в Дорнах, 06.04 - 26.06. 1924 ( Събр. Съч. № 236)

    III том - Кармическите връз­ки на Антропософското Движение 11 лек­ции в Дорнах, 01.07. - 08.08. 1924 (Събр. Съч. №237).

    IV том - Съвременният ду­хо­вен жи­вот и Антропософското Движение 10 лек­ции 05.09. - 28.09. 1924 (Събр. Съч. № 238).

    V том - Езотерично изслед­ва­не на кар­ми­чес­ко­-кос­ми­чес­ки­те връз­ки - 16 лек­ции в Прага, Париж, Бреслау, 29.03. - 15.06. 1924 (Събр. Съч. №239).

    VI том - Кармата на Антропософското Общество - 15 лек­ции в Арнхайм, Лондон, Берн, Цюрих, Щутгарт 25.01. - 27.08. 1924 (Събр. Съч. № 240). [↑](#endnote-ref-88)
89. така наречената творческа СПОНТАННОСТ /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-89)
90. Виж Р. Щайнер - "Евангелието на Лука" (Събр. Съч.№ 114), Лекция от 17 Септември 1909. [↑](#endnote-ref-90)
91. Виж Р. Щайнер - "Евангелието на Матей" (Събр. Съч. №123), Лекция от 2 Септември 1910. [↑](#endnote-ref-91)
92. Леонардо да Винчи - 1452-1519 ; Рафаело - 1483-1520 [↑](#endnote-ref-92)
93. явно оттук идва идеята за т.н. „черни дупки“ в космоса /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-93)
94. източникът на идеята за т.н. „червееви тунели“ в космоса /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-94)
95. Именно това е направлението, на което днешните Източни окултни школи искат да бъдат продължители… И по времето на Старата Луна това направление е било напълно легитимно, напълно оправдано… Но не и днес в след-Христово време… Там, на Старата Луна, тези Ангели, последователи на това направление, вече са били постигнали своята „човешка степен“ (своята Аз-ва степен) – т.е. те никога не са отхвърляли „Аз-а“… А днешните източни окултни школи наистина са техни легитимни продължители, но само до, преди същинския момент, в който земните същества трябваше да събудят и развият в себе си и чрез самите себе си своята собствена „човешка степен“, т.е. своя „Аз“ тук на Земята. /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-95)
96. вклю­чи­ха се в Инволюцията /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-96)
97. Господства, Сили (Динамис) и Власти /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-97)
98. Архаи, Архангели и Ангели /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-98)
99. Тази тема е много добре развита в лекционния цикъл „Духовните СЪЩЕСТВА в небесните тела и природните царства“ GA-136… Ще го намерите в „Моят прочит на Р. Щайнер“ /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-99)
100. ето това е така нареченото ЕГО - Аз-ът, об­вит в лу­ци­фе­ри­чес­ки облак… т.е. Аз-ът, още не познаващ себе си… /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-100)
101. ЧО­ВЕ­КЪТ с големи букви, т.е. това се отнася въобще за „човешката степен“, постигната от която и да е Йерархия изобщо във Вечността – било преди Земята, било по време на Земята, било след нея… /Бел. НК/ [↑](#endnote-ref-101)