**Глава 1. Библия Творения**

**Начало**

Божественная Мистерия начиналась так.

Не было Ничего.

И была лишь явленная как данность, ничем не обусловленная, вечная, непроявленная Бесконечность – Великое Ничто.

И вот, стала безусловная, вечная, непроявленная Бесконечность Осознающей.

И появился в Бесконечности Разум (аспект Троицы Святой Дух).

И родилась в нём мысль «Я ЕСМЬ», «Я СУЩИЙ».

И стала Бесконечность Богом.

**Рождение Света**

Пыталась Бесконечность осознать «Я ЕСМЬ».

И распознала Бесконечность свою Волю - познать саму Себя.

И вот, в стремлении познать Себя обрела Бесконечность свой фокус – центр разумной Воли.

И обрела Бесконечность в этом фокусе свой аспект Творца.

И наделила Бесконечность Творца бесконечной творческой Силой.

И стала эта Сила Светом.

**Рождение Любви**

В стремлении познать Себя распознала Бесконечность концепцию свободы выбора в способах самопознания – концепцию Свободы Воли.

И означало это - Волю Бесконечности ничем не ограничивать Творческую Волю Творца.

И означало это - Волю Бесконечности позволить проявить в Себе любое Творение.

И означало это, что станет любое Творение Сущим, как и сама Бесконечность.

И означало это, что Бесконечность приемлет его.

И означало это Всеприятие Бесконечности.

Так родилась Любовь Бога.

**Рождение Вселенной**

И вот, в стремлении познать Себя освободилась Великая Бесконечность от уз непроявленности.

И вот, бесконечная творческая Сила Творца проявила в Бесконечности своё первое Творение.

И было это пока лишь Полотном Творения, а не самим Творением.

Но могло Полотно Творения проявить любой Замысел Творца и всю историю его воплощения.

Так в Великой Бесконечности появилось Пространство-Время.

И вот, в стремлении познать Себя распознала Бесконечность концепцию Отличия.

И родила Творческая сила Творца в Бесконечности импульс - Эманацию Творца.

И родил импульс в Пространстве-Времени движение энергий.

И родило движение Отличия.

И были эти Отличия движущимися в Великой Бесконечности энергиями.

И приобрели эти энергии индивидуальность.

И превратились эти энергии в Со-Творцов.

Так стал Перво-Творец Богом-Отцом (аспект Троицы Бог-Отец).

Так стали Со-Творцы Сынами Бога (аспект Троицы Бог-Сын).

Так были созданы Божественные Творцы.

Но были они лишь Отличиями в Великой Бесконечности.

Так, познавая свои Отличия, Бесконечность познавала Себя.

И наделила Бесконечность всех Со-Творцов творческой Силой Перво-Творца.

И стали создавать они в Пространстве-Времени формы своего Творения.

Так родилась проявленная Вселенная.

Так вечная Бесконечность стала порождать конечное и смертное.

Так Великое Ничто познавало Себя как Бога.

**Рождение Люцифера**

И проявляли Со-Творцы в Творении свои Отличия.

Одни творили в Эманациях Перво-Творца.

И были их Творения частью Замысла Бога.

И были у них одни цели и методы.

И были их Творения не отдельны, но Единым Творением.

Другие стали творить в своих собственных Эманациях.

И их Творения были отличны от Замысла Бога.

И назвали позже люди это «восстанием Ангелов», хотя не было восстания Против Бога, а было лишь Иное Творение.

Так произошло разделение на тех, кто творил в Свете Перво-Творца, и тех, кто отделился и стал самостоятельным Творцом.

И несли самостоятельные Творцы Свет Перво-Творца в себе, но творили своим собственным Светом.

И стали называться первые Идущими в Свете.

И стали называться вторые Несущими Свет в Себе.

И те, и другие оставались лишь проявлениями Великой Бесконечности.

Но назвали люди первых Богом, а вторых Люцифером, не зная того, что Бог есть Всё.

**Рождение Тьмы**

Начали множиться Творцы, и их Эманации, и их Творения, и Творения Творений, и Эманации этих Творений и не было этому конца.

И были всё это разные Сущности.

И были они по-прежнему лишь проявлениями Великой Бесконечности.

И были они лишь частью Бога.

Ибо были они сотворены из Сути Бога, но отделены от Бога выбором способа Творения.

И стала творить каждая Сущность свои Реальности и свои Законы.

Так позволяла Свобода Воли.

Так позволяла Любовь Бога.

Некоторые отделившиеся Творцы осознали Замысел Бога.

Они стали стремиться вернуться к Творению Бога.

Они стали стремиться вернуть свои Творения в Замысел Бога.

Другие отделившиеся Творцы и их Творения потеряли связь с Замыслом Бога.

И стали они отдаляться от него всё дальше и дальше.

Они оставались проявлениями Великой Бесконечности.

Но забыли они, что являются частью Бога.

Одни посчитали самих себя Богом.

Так в Великой Бесконечности появилось Зло.

Другие забыли самого Бога.

И стали они так сильно отличаться от Замысла Бога, что в них ничего не осталось от Бога.

Так в Великой Бесконечности появилась Тьма.

И стали забывшие Бога Тёмными.

А помнящие Бога стали Светлыми.

Так возникло Великое Разделение на Свет и Тьму.

Так возникло Великое Разделение на Светлых и Тёмных.

**Рождение Иерархии Света**

Творили Силы Света Единое Творение, ибо замысел его был един.

Ибо исполняли они Волю Бога Единого, ибо выбрали они Его Волю своей Волей.

И пребывали они в Едином, ибо была их Воля едина.

И черпали они Силу в Едином.

И было их Творение нерушимым, ибо такова была Воля Единого.

И был у Творения план и были уровни Творения.

И были организованы Силы Света в соответствии с планом и уровнями Творения.

Так возникла Иерархия Света.

**Рождение Хаоса**

Силы Тьмы творили раздельно, ибо не могло быть средь них единого замысла.

Ибо каждый Тёмный создавал лишь собственное Творение, ибо имел лишь собственную Волю.

И сталкивались меж собой Творения Тьмы, ибо не было в них согласия.

И препятствовали друг другу Творения Тьмы, ибо рождены были разными намерениями.

И разрушали Творения Тьмы друг друга, ибо это было неизбежно.

И оставляли Тёмные свои разрушенные Творения, ибо были они мертвы.

И превращались Тёмные сами в безликие энергии, которыми были рождены.

И растворялись эти энергии в Великой Бесконечности, ибо их импульс был растрачен.

И блуждали брошенные Творения в пространствах Тьмы, сея разрушения на своём пути.

И охватило Разрушением огромные пространства Тьмы.

Так в недрах Тьмы родился Хаос.

И ничего более не могло в нём родиться.

**Рождение Иерархии Тьмы**

Истощались Силы Тьмы в столкновениях друг с другом и не было у них сил для развития их Творений.

И осознали Силы Тьмы, что для развития их Творений можно поглощать энергию других Творений.

И больше всего энергии можно было поглотить при разрушении другого Творения.

Так Тьма породила Хищников.

И стали разрушать Творения Тьмы друг друга намеренно.

Так Тьма породила Смерть.

Так пытались Творения Тьмы не быть разрушенными первыми.

Так Тьма породила Борьбу за Жизнь и выживал в ней Сильнейший.

Так Тьма породила Право Сильного.

Так Тьма породила Власть.

Так возникла Иерархия Тьмы.

И было всё это во Тьме Неизбежным.

**Путь Света**

Казалось Творцам, что Выбор есть, ибо есть дар Отца - Свобода Воли.

И казалось Творцам, что Выбора нет, ибо, если творить по Замыслу Отца, то ты – Свет,

но нет у тебя всей Свободы Воли.

А если творить по Свободе Воли вне Замысла Отца, то ты – Тьма, но потеряв Отца,

не нужна и Свобода Воли.

И вот, разглядывая Полотно Творения, осознали Творцы Истину.

Осознали Творцы, что Замысел Отца не в конкретном Творении, а в самом Законе Творения.

И гласил Закон Творения лишь одно – Свет должен приумножать Свет.

И значило это – Свет не должен творить Тьму.

И значило это – Свет должен рассеивать Тьму.

И значило это свободу творить, но в рамках Закона Отца.

И значило это Свободу Воли, ибо без Отца не нужна и Свобода Воли.

Осознали тогда Творцы, что творимые в Свете Отличия приводили к взаимному дополнению и развитию Единого Творения.

И если творить по Закону Отца, то становилось Творение Сына гранью Единого Творения.

И становилось Творение Сына Ликом Отца.

И возвращался Сын к Отцу Свершённым Творцом Бога Единого.

И становился Сын единым с Отцом.

Так сливался Сын Света с Бесконечностью.

Таков был Путь Света.

Так, познавая Свет, Бесконечность познавала Себя.

**Путь Тьмы**

Осознали также Творцы, что творимые во Тьме Отличия приводили к противостоянию.

Противостояние приводило к разрушению.

Разрушение приводило к забвению.

Забвение приводило к исчезновению.

Исчезновение означало обезличивание и растворение в Великой Бесконечности.

Исчезновение означало возвращение к Отцу в ответ на рождённый однажды им импульс.

Но не было это возвращением Сына к Отцу как Свершённого Творца Бога Единого.

А было это возвращением к Отцу лишь истории о Тёмном Творении.

И была эта история для Отца лишь крупицей Знания о Творении.

Так сливался Сын Тьмы с Бесконечностью.

Таков был Путь Тьмы.

Так, познавая Тьму, Бесконечность познавала Себя.

Так приводили оба Пути и Света, и Тьмы в одну точку, и была эта точка Бесконечностью, ибо нечего более не было.

**Рождение Мужского и Женского**

Медленно ткалось Полотно Творения.

И вот, разглядывая его, выразил Перво-Творец Волю создать новые свойства Творения.

И выделил Перво-Творец два полюса Творений.

И наделил Перво-Творец их противоположной природой.

И наделил Перво-Творец их силой притяжения, ибо они дополняли друг друга.

Но не давала противоположная природа полюсов им слиться в притяжении.

Ибо насколько противоположность притягивала, настолько она и разделяла.

И создавало это между полюсами великое напряжение.

И умножало это напряжение Силу Творения.

И стало это новым этапом Творения.

И вот, разделились Со-Творцы по Воле Отца на два полюса.

И вот, разделились Сыны Бога на Сыновей и Дочерей Бога.

Так возникло Великое Разделение на Мужское и Женское.

И было Мужское Стремлением, и было Женское Приятием, и утолялось Стремление в Приятии.

И было Мужское Силой, и было Женское Покорностью, но покорялась Сила Покорности.

И было Мужское Вершителем, и было Женское Хранителем, и сохранялось так Свершённое.

И создавало Мужское сферы Жизни, и наполняло Женское их Дыханием Жизни, и было это Возрождением Жизни.

Так стало Мужское и Женское основой Жизни.

Так стало Мужское и Женское основой Мироздания.

**Путь Нисходящей Эволюции Света**

Постепенно ткалось Полотно Творения.

И ткалось Полотно Творения двумя путями – Путём Света и Путём Тьмы.

И вот, разглядывая его, выразил Перво-Творец Волю создать новые пути Творения.

И осознал Перво-Творец, что невелики Отличия, творимые Идущими в Свете.

Но велики Отличия, творимые Несущими Свет в Себе и не потерявшими связь с Отцом.

И осознал Перво-Творец два разных Пути Света.

Первым Путём был Путь Идущих в Свете.

И был это Путь Нисходящей Эволюции Света по Уровням Творения.

И повторял каждый Творец на своём уровне Путь Отца своего с высшего уровня.

Как Перво-Творец создал и наделил своею Силой Творцов-Сыновей на своём уровне,

так и каждый Творец-Сын создавал и наделял своею Силой своих Творцов-Сыновей на следующем уровне Творения.

И не теряли связь Сыновья с Отцами.

И творили все Творцы-Сыновья силой Света Перво-Творца.

И ощущало каждое Творение себя частью бо́льшего Творения.

И ощущали все Творцы и их Творения себя частью Единого Творения.

Так уровень за уровнем создавалось Единое Творение на Пути Нисходящей Эволюции Света.

Неизмерима была глубина такого Творения, ибо не было предела его уровням.

**Путь Восходящей Эволюции Света**

Вторым Путём был Путь Несущих Свет в Себе.

И был это Путь Восходящей Эволюции Света по Уровням Творения.

И также повторял каждый Творец на своём уровне Путь Отца своего с высшего уровня.

Также создавал каждый Творец-Отец своих Творцов-Сыновей и наделял их своей Силой.

И нёс в Себе каждый Сын Свет своего Отца, но творил своим собственным Светом.

Но отличался на каждом уровне Свет Отца от собственного Света Сына.

Так искажался на каждом уровне Свет Перво-Творца - Свет Первозданный.

И хоть не теряли связь Сыновья с Отцами, но теряли связь их Творения, ибо сотворены были разным Светом, а не Светом Единого.

И обратилась бы неизбежно часть Общего Творения во Тьму, ибо потерялся бы от искажений в глубине Общего Творения Свет Перво-Творца.

Но пытался каждый Творец и его Творение отыскать путь к Перво-Творцу и его истинному Свету,

ибо ощущали они Любовь Единого и было притяжение этой Любви непреодолимо.

И осознавал каждый Творец и его Творение, что существуют они в Общем Творении.

И осознавали они, что невозможно их существование вне Общего Творения,

ибо разрушение Общего влекло за собой разрушение Части его.

И осознавали они, что единственный способ выжить для них – есть Единение.

И осознавали они, что центром Единения может быть только Свет Единого.

И был это Свет Перво-Творца.

И стремились взойти к нему Несущие Свет в Себе.

Так, творя собственным Светом, стремились Творцы исполнить замысел Бога.

Так уровень за уровнем создавалось Общее Творение на Пути Восходящей Эволюции Света.

И была измерима глубина такого Творения, ибо был предел его уровням, ибо был предел искажения Света Перво-Творца, за которым начиналась Тьма.

Но неизмеримо было многообразие такого Творения, ибо не было предела многообразию собственного Света Творцов.

**Путь Махаяны**

Итак, стремились Несущие Свет в Себе взойти к Свету Перво-Творца – Свету Первозданному.

И был им этот путь доступен, ибо любое Творение создано из Сути Бога.

А Суть Бога - есть Свет Первозданный.

И есть этот Свет в глубине каждого Творения.

Но извлекается Свет Первозданный с потаённой глубины только Любовью.

И распознали Несущие Свет в Себе два пути проявления Любви.

Первым путем был Путь Служения.

Тот, кто шёл по нему, служил Богу.

И испытывал каждый Путник, шедший по Пути Служения, как и Бог, Любовь ко всем Творениям.

И видел каждый Путник в глубине любого Творения Бога и его Свет Первозданный.

И служил каждый Путник всем Творениям, чтобы могли и они разглядеть в себе этот Свет и познать в себе Бога.

И становился каждый Путник, шедший по Пути Служения, единым со всеми, кому он служил.

Так на Пути Служения расширялось Сознание Идушего.

Так, уровень за уровнем, возвращался Сын к Отцу.

Так на Пути Служения очищался собственный Свет Путника от искажений.

Так возвращался он в Свет Перво-Творца.

Так приходил он к Богу.

И назвали люди этот путь – Путь Махаяны.

**Путь Хинаяны**

Вторым путем был Путь Совершенствования.

Тот, кто шёл по нему, служил Богу.

И испытывал каждый Путник, шедший по Пути Совершенствования, Любовь к Богу.

Но не испытывал этот Путник так, как Бог, Любовь ко всем Творениям.

А видел этот Путник в глубине своего существа Бога и его Свет Первозданный.

И разглядывал этот Путник Бога и его Свет Первозданный лишь в самом себе.

И стремился каждый Путник сделать себя и свои Творения совершенными, чтобы вышел Свет Первозданный из глубины и излучался всей его сущностью.

Так на Пути Совершенствования очищался собственный Свет Путника от искажений.

Так возвращался он в Свет Перво-Творца.

Так приходил он к Богу.

И назвали люди этот путь – Путь Хинаяны.

Так приводили оба пути к Единому, ибо больше вести было некуда.

**Рождение Совместного Творения**

Различны были Пути Идущих в Свете и Несущих Свет в Себе.

Различны были Творения Нисходящей и Восходящей Эволюции Света.

И выразил Перво-Творец Волю создать особое Творение как итог обоих Путей, как плод обоих Эволюциий.

И должно было это Творение, согласно замыслу Перво-Творца, явить собою многообразие Форм Жизни, отражающее многообразие собственного Света Творцов, Несущих Свет в Себе.

И должно было это Творение, согласно замыслу Перво-Творца, явить собой глубину, присущую Творениям Творцов, Идущих в Свете.

И должно было это Творение, согласно замыслу Перво-Творца, явить собою в каждой из многообразных Форм Жизни нерушимую связь с Единым, присущую Творцам, Идущим в Свете.

И должно было это Творение, согласно замыслу Перво-Творца, явить собою единство и взаимное дополнение всех Сил Творения.

И соединили Творцы, согласно Воле Отца, свои усилия.

И вот, стали создавать Идущие в Свете, согласно замыслу Отца, уровни Творения.

И стали Несущие Свет в Себе творить, согласно замыслу Отца, многообразные Формы Жизни на каждом уровне Творения.

И несла в себе каждая созданная Форма Жизни Свет своего Творца.

Но лишена была эта Жизнь Осознания.

Не могли вместить в себя сотворённые Формы Жизни Искру Разума Перво-Творца, ибо искажён был в них Свет Первозданный.

И создали Идущие в Свете на каждом уровне Творения Светлые Силы.

И были призваны Светлые Силы помочь сотворенным Формам Жизни обрести Разум.

И были призваны Светлые Силы помочь сотворенным Формам Жизни обрести в себе Свет Перво-Творца.

И были названы эти Светлые Силы – Ангельскими Силами.

Так, помогая сотворённым Формам Жизни восходить в Свете, Ангельские Силы познавали Единого Отца.

Так познавали они его Волю.

Так познавали они его Любовь.

Так обретали они его Силу.

Так становились они Творцами.

Так, на пути к Отцу, разгорались в Формах Жизни искры Разума.

Так, восходя в Свете, обретали Формы Жизни Сознание.

Так познавали сотворённые Формы Жизни Единого Отца.

Так познавали они его Волю.

Так познавали они его Любовь.

Так обретали они его Силу.

Так становились они Творцами.

Так соединяло Совместное Творение Пути Идущих в Свете и Несущих Свет в Себе, ибо все пути вели к Единому.

Так соединяло Совместное Творение судьбы Творцов и Творений, ибо всё в Бесконечности было создано из Сути Бога.

Так соединяло Совместное Творение плоды Нисходящей и Восходящей Эволюции Света, ибо росли они на одном Древе Жизни, лишь на разных ветвях его.

И стали плодами Совместного Творения разнообразные многомерные Миры, населённые разными Формами Жизни.

И был одним из таких Миров – Мир Материи - Космос.

И стали одними из Форм Жизни в Мире Материи - многочисленные скопления галактик, окружённые Тёмной Материей – плодом Хаоса.

И было сотворено в каждом скоплении галактик множество других Форм Жизни - звёздных галактик.

И было сотворено также в каждой галактике множество иных Форм Жизни - мириады звёзд и планет.

И были населены эти звёзды и планеты также разными Формами Жизни – Царствами Природы.

И были рождены в Царствах Пророды множество разнообразных Форм Жизни.

И были созданы все Формы Жизни из различных Микро-Жизней, а те из ещё меньших Жизней, и так без конца.

Так, познавая всё более сложные Пути, Жизни и Формы Творения, Бесконечность познавала Себя.

**Уровни сознания**

Много уровней совместного Творения было создано Творцами.

И были они все заполнены Жизнью.

И была эта Жизнь проявлена многообразными Формами – Сущностями данного уровня.

Так, через многообразные Формы Жизни разумная Бесконечность на каждом уровне формировала фокус осознания Себя.

Но не все Сущности могли обладать Разумом.

Не все Сущности могли обрести Сознание, ибо не каждая Форма могла вместить искру Разума.

Так, согласно уровням Совместного Творения, проявляли Формы Жизни разные уровни Сознания.

В материальном мире низшие уровни Сознания были явлены на планетах Космоса.

На первом уровне сознания живые Сущности проявляли способность строить Формы своей Жизни.

Их Жизнь проявлялась в способности менять неживой мир.

Их Сознание заключалось в воспроизведении заложенных в них программ Жизни.

Первым уровнем сознания обладали Элементалы минералов, которые учились создавать в виде кристаллов простейшие Формы своей Жизни.

Первым уровнем сознания обладали мельчайшие организмы, способные воссоздавать себя.

На втором уровне сознания живые Сущности учились нарабатывать в виде программ реакции на внешние факторы природы.

И были это всевозможные Жизни из мира Растений.

На втором уровне сознания живые Сущности учились нарабатывать в виде инстинктов программы поведения для защиты и продолжения Жизни.

И были это всевозможные Жизни из мира Животных.

На втором уровне сознания у живых Сущностей ещё не было Разума.

Они демонстрировали пока лишь зачатки Разума.

На третьем уровне сознания живые Сущности обретали Разум,

ибо могли вместить Искру Разума.

И были это первые люди.

На третьем уровне сознания живые Сущности обретали Самосознание,

ибо могли познавать самих себя.

И был это Человек Разумный.

На третьем уровне сознания живые Сущности становились Духовными,

ибо божественный дух в них приобретал индивидуальность.

И были это Рождённые в Боге.

На третьем уровне сознания Сущности совершали духовный выбор дальнейшего Пути саморазвития – Путь Махаяны или Путь Хинаяны.

И были это Ученики Света.

На четвертом уровне сознания Духовные Сущности познавали Бога путем познания Любви Бога. Так познавали они свою связь со всем Сущим.

И были это Учителя Любви.

На пятом уровне сознания Духовные Сущности познавали Бога путем познания Мудрости Бога.

Так познавали они взаимосвязь всего Сущего в Едином Творении.

И были это Учителя Мудрости.

На шестом уровне сознания Духовные Сущности познавали Себя как Свет.

И познавали они Бога как Свет.

Так познавали они своё единство с Богом.

И были это Владыки Света.

На этом уровне Пути Махаяны и Хинаяны сливались, ибо не было более ничего кроме Света.

На седьмом уровне сознания Духовные Сущности выходили из мира форм, ибо их Сознание в них более не нуждалось.

И были это Великие Аватары.

Остальные уровни сознания обретались в других Мирах.

И познавались на этих уровнях другие божественные качества.

На восьмом уровне – многомерность проявления Жизни. И были это Создатели Жизни.

На девятом уровне – непрерывность проявления Жизни. И были это Звёздные Логосы.

На десятом уровне – беспредельность проявления Жизни. И были это Демиурги Вселенных.

На одиннадцатом уровне – импульсивность проявления Жизни. И были это Зодчие Мироздания.

На двенадцатом уровне – единение с Единым. И были это Сыны Бога.

На тринадцатом уровне – Всемогущество. И было это Растворение в Боге.

**Создание Человека**

Ткалось Полотно Совместного Творения.

Множились Формы, множились Жизни, множились Пути их развития либо забвения.

Не все Творения восходили к Свету, не все Творения достигали Отца.

Многие Сущности оставались слепы и, не чувствуя Света, обращались во Тьму.

Многие Сущности оставались глухи и, не слыша призывов Сил Света, порождали Хаос.

Многие Сущности оставались бесчувственны и, отвергая Любовь Бога, порождали Зло.

И искали Творцы причину столь разных итогов их Совместного Творения.

И осознали Творцы, что решающим этапом в жизни каждого Творения является прохождение им третьего уровня сознания.

Именно здесь драматически встречались Дух Божий, несомый Силами Света, с Жизненной Формой, рождённой планетой.

Именно здесь решалось, способна ли Форма разжечь в себе Искру Разума, ибо угасала часто Искра в оковах Формы.

Именно здесь решалось, способен ли Дух Божий одухотворить Форму Жизни, ибо терялся часто Свет его в глубинах Материи.

И случалось часто так, что животное сознание обретало Искру Разума, но не Разум одухотворял животное, а животное вооружалось Разумом.

И становилось оно Разумным Хищником.

И становилось оно Изощрённым Злом.

И осознали Идущие в Свете - Творцы божественных уровней, что не могут Ангельские Силы без намерения Сущности сделать за Сущность шаг к Свету Перво-Творца.

И осознали Несущие Свет в Себе - Творцы Жизненных Форм, что не могут они за Сущность породить в ней намерение найти в своей глубине Искру Света Первозданного.

И осознали Творцы, что как Перво-Творец наделил их частицей Себя, так и они должны наделить частицей Себя свои Создания.

И означало это для Творца - лишиться своей Целостности и распасться на множество частей – столько, сколько создано им Сущностей в Сфере Жизни, утратив частично связь с Единым.

И назвали позже люди это «войной в небесах».

Но не было никакой «войны», а было одухотворение своих Созданий, чтобы могли они прийти к Отцу Единому.

И означало это для Творца - погрузить части Себя в плотность Материи данной Сферы.

И назвали позже люди это «падением ангелов», а самого Творца «Падшим Ангелом».

Но не было падения, а было добровольное принятие тяжёлой Миссии - погружение Себя в плотность Материи ради своих Созданий.

И означало это для Творца – связать Себя узами конечных и смертных Форм Жизни.

И назвали позже люди это «наказанием за грех гордыни».

Но не было «греха гордыни», а была Божественная Любовь к своим Созданиям.

И означало это для Творца – воплотиться частями Себя в созданных им Сущностях.

И назвали позже люди это «изгнанием с Неба».

Но не было изгнания, а была Великая Жертва Творца ради своих Созданий.

И означало это для Творца – быть узником созданной им Сферы Жизни, ибо был связан Творец с каждым своим Созданием, пока в том не разгорался Свет Первозданный.

И назвали позже люди это «грехопадением».

Но не было «падения из-за греха», а был приход Бога в мир, не слышащий Бога иначе.

И означало это для Творца – Распятие на Кресте своего Творения.

И распинал первый раз Творец себя сам.

Второй раз его распинали люди.

И становилась каждая воплощённая частица Творца Божественным Духом созданной им Сущности или Создания.

И были названы такие Творцы Логосами.

И были названы воплощённые частицы Творца Монадами.

И могло каждое водимое Божественным Духом Создание стать подобным своему Творцу.

И могло каждое водимое Божественным Духом Создание стать самостоятельным Творцом.

И было это Создание – Человек.

**Создание человеческого Эго**

Наделил Перво-Творец всех Творцов своим даром - Свободой Воли.

Подобно Отцу своему, Творцы решили наделить и Человека Свободой Воли.

И был создан в Человеке фокус Свободной Воли – человеческое Эго.

И мог Человек благодаря своему Эго стать самостоятельным Творцом своей жизни.

Получился Человек подобен Бесконечности.

Как Разум Бесконечности осознавал «Я Есмь», так Эго Человека осознавало «Я существую».

Как у Бесконечности был фокусом Воли Перво-Творец, так в Человеке было фокусом Воли Эго.

Как Бесконечность стремилась познать Себя в Творениях Перво-Творца, так Человек стремился познать себя в деяниях своего Эго.

Как Бесконечность назвали люди Макро-Космом, так Человека назвали Микро-Космом.

Но было и отличие, ибо не было Творца у ничем не обусловленной Бесконечности, но был Божественный Творец у Человека.

И столкнулись в Человеке две Воли – человеческая и Божественная.

Человеческая воля исходила от человеческого Эго.

Божественная Воля исходила от Божественного Духа, воплощенного в Человеке.

И суждено было им вести борьбу друг с другом, ибо был Человек воплощён в двух мирах - в мире Духа и в мире Материи.

Поэтому был Человек двойственен.

Был Человек бесконечен и вечен в мире Духа, как и сам Дух Божий.

Но был Человек конечен и смертен в мире Материи, как и все Формы Материи.

Диктовала Человеку Божественная Воля законы мира Духа и стремился Человек к Единому.

Но диктовала ему человеческая воля законы мира Материи и стремился Человек защитить свою материальную Форму от смерти и разрушения.

И вели в Человеке борьбу Божественная Воля с человеческой волей, пока не оставалась в нём лишь одна из них.

Поэтому у Человека было два Пути.

Первым был Путь Восхождения Человека в мир Духа, в Божественные Сферы к своему Творцу.

Если верх в Человеке брал Божественный Дух, то смолкало человеческое Эго.

Если утверждался незыблемо в Человеке Божественный Дух, то умирало в нём человеческое Эго.

Но становился Человек свершённым Творением своего Творца.

И становился Человек Божественным Сыном, подобным своему Творцу.

И возвращалась частица Творца – рождённая им Монада к нему обратно.

И было это возвращением к Отцу Сына, выросшего из частицы Отца в самостоятельного Творца.

Так выбирал Человек свой Путь.

Так выходил Человек из двойственности.

Таков был путь человеческого Эго.

Таков был путь Божественной Монады.

Так Творец познавал искусство Творения.

Так Бесконечность познавала Себя.

Вторым был Путь нисхождения Человека в мир Материи, в мир смертных Форм.

Если верх брало человеческое Эго, то умолкал в Человеке Божественный Дух – Монада Творца.

Если ликовало человеческое Эго свою победу над Духом, то покидал Человека Божественный Дух.

И умирал Человек для Бога, ибо покидал его Бог.

И обращался Человек и его Эго в свой срок во прах, ибо вечно лишь Божественное.

И растворялся человеческий прах в субстанциях Сферы Жизни для сотворения новых Жизненных Форм.

И возвращалась частица Творца – рождённая им Монада к нему обратно.

Но не было это возвращением к Отцу Сына, ставшего самостоятельным Творцом.

А было это возвращением к Отцу лишь истории об одном из своих Творений – его несостоявшемся Сыне.

И была это история о Сыне растерявшем свой Божественный Дар.

Так выбирал Человек свой Путь.

Так выходил Человек из двойственности.

Таков был путь человеческого Эго.

Таков был путь Божественной Монады.

Так Творец познавал искусство Творения.

Так Бесконечность познавала Себя.

Оба Пути возвращали и Монаду, и Эго в миры, породившие их.

Но был первый путь – Путём Рождения, а второй – Путём Умирания.

**Создание Дьявола и Сатаны**

Итак, Человек был конечен и смертен в мире Материи.

И было Фокусом Воли Человека в мире Материи человеческое Эго.

И творил Человек сам Волей своего Эго свою жизнь в мире Материи.

Но был первым законом мира Материи – закон Рождения и Смерти.

И стремилось человеческое Эго защитить Человека от смерти и разрушения в мире Материи.

Но не знало человеческое Эго цену Жизни и Смерти.

Не знало человеческое Эго Истины - чтобы жить в мире Духа, нужно «умереть» в мире Материи.

Не знало человеческое Эго, что не всегда «умереть» - означало Смерть, ибо это знал лишь Божественный Дух Человека.

И если был в Человеке низвергнут Божественный Дух человеческим Эго, то неведома была эта Истина Человеку.

А был для него истиной девиз: «Всё — для себя!»

И был этот девиз Законом для Эго, лишённого связи с Божественным Духом.

И было такое Эго, подобно Тьме - тёмным.

И было много тёмных Эго.

И была сформирована тёмными Эго сфера-эгрегор тёмных энергий.

И назвали люди этот эгрегор – «Сатана».

И питался этот эгрегор тёмными эгоическими побуждениями всех человеческих Эго.

И чувствовали все люди воздействие этого эгрегора – Сатаны на себе.

И хотели люди изгнать Сатану.

Но забыли со временем люди, что Сатана ими же создан.

И искали люди Сатану, но нигде не находили, ибо искать надо было в собственном сердце.

Но закрыт был путь к сердцу Человека собственным Эго.

А пройти к своему сердцу мог Человек только под водительством Божественного Духа.

Так создали люди свой собственный источник искушений.

Много Зла и Тьмы было порождено мыслями, желаниями и делами тёмных человеческих Эго.

И сформировали эти Зло и Тьма, сотворённые человеческими Эго, свой тёмный эгрегор.

И назвали люди этот эгрегор – «Дьявол», не ведая, что Дьявол – лишь следствие выборов их собственных Эго.

И были рождены этим эгрегором собственные «дьявольские сущности».

И назвали люди эти сущности – «демоны».

И чувствовали люди воздействие демонов на себе.

И были живы демоны, пока был жив Дьявол.

А Дьявол будет жив до тех пор, пока будут питать его люди своими тёмными мыслями, желаниями и делами.

Дьявол будет жив, пока творятся людьми Зло и Тьма, ибо это и есть его пища.

И чем больше было Зла и Тьмы, тем сильнее становился Дьявол.

Так создали люди свой собственный источник страданий.

И течёт этот источник их собственной кровью.

Молили люди Богов об избавлении их от власти Сатаны и Дьявола.

Но не следовали мудрые Творцы мольбам людей.

Ибо Человек был создан подобным своему Творцу.

Ибо был Человек самостоятельным Творцом своей жизни.

Ибо были сотворены Сатана и Дьявол Свободной Волей самого Человека.

Ибо находится судьба каждого Творения в руках своего Создателя.

Ибо должен по закону Вселенной каждый Творец разделить судьбу своего Творения.

И значило это, что должны люди сами избавляться от власти своих Творений.

А ещё значило это, что избавление от власти своих Творений было испытанием самостоятельной Силы Творца в Человеке.

Ибо должен был владеть Человек своей Силой Творца.

И должен был контролировать Человек заложенную в него Силу Творца.

Ибо велика была заложенная в Человека Сила Творца.

Ибо мог принести Человек великие Разрушения своей неконтролируемой Силой Творца.

И было всего лишь одним из этапов обучения Человека Силе Творца развитие в нём способности не только отвергать Зло и Тьму, но и противодействовать силам Зла и Тьмы.

И вызывал эгрегор Сатаны Человека на бой с самим собой.

Ибо как ещё могла Божественная Воля Человека одолеть его человеческую волю.

И вызывал эгрегор Дьявола Человека на бой с тёмной стороной всего Человечества.

Ибо как ещё мог Человек развить свою Силу Творца, кроме как пытаясь хотя бы уравновесить своей Силой Творца Силы Зла и Тьмы.

Ибо Зло и Тьма есть лишь оборотная сторона Творения.

Так было определено законами Вселенной.

Так было определено Свободой Воли Творения.

Так Человек познавал себя как Творца.

Так Творец познавал себя как Бога.

Так Бесконечность познавала Себя.

**Глава 2. Восстание Ангелов**

Огромный багровый диск светила медленно уходил за горы. Казалось, их пики расплавятся в его безжалостном огне. Планета ждала, когда же наступит ночь, чтобы отдохнуть от палящего света нашего солнца, называемого на Земле Бетельгейзе**[[1]](#footnote-1)**.

- Смотри, Антаа́р, – раздался голос Учителя – большинство невзрачных светил живут миллиарды лет. А эта гигантская звезда – ещё младенец, но её жизнь, едва начавшись, уже на исходе. Совсем скоро по космическим срокам огонь звезды уничтожит гигантским взрывом и звезду, и планеты, и всё живое на них. А потом он устремится в глубины Галактики, чтобы принести формулу жизни другим звёздам и планетам. Если ты осознаешь смысл этого, то поймешь тайну Божественной Мистерии.

- Я помню твой рассказ, Учитель, – ответил я. – Взрастив звёздную жизнь, Логос жертвует звездным телом, чтобы во взрыве разнести посев этой жизни по другим мирам.

- Да, ради взращиваемого Белым Братством посева здесь и создан был Храм, - ответил Учитель. – То, что я рассказывал, запечаталось в твоём уме. Но, лишь когда ты сам, проживешь эту Мистерию, она запечатается в твоем сердце. Тогда ты познаешь перерождение.

Я уже знал метод Учителя невзначай, лишь намёком, в самый неожиданный момент поставить ученика перед решающим выбором, который надо было распознать.

– Некоторые Братья избирают этот путь, - промолвил он, проникая взглядом в глубины моей души. Разглядев во мне готовность, Учитель знаком указал мне сесть рядом и протянул мне кристалл.

– Закрой глаза, открой око и смотри внимательно. Читай ключ.

Я повиновался. Глаза в глаза Учитель передал вибрационный код. Ощущая прикосновение тайны, я закрыл глаза, сконцентрировался на кристалле и повторил код. Перед внутренним взором раскрылось записанное на кристалле послание.

Это была запись Верховного Совета нашего звёздного мира**[[2]](#footnote-2)**, носящего имя Мирим, что означало на звёздном языке «Рождённый в любви»**.** По вибрациям послания я распознал некоторых присутствующих членов Совета. Это были Архангел Микаэль, Архангел Габриэль, Отец Мелхиседек. С ними были другие неизвестные мне членов Совета. Над всеми ними ровной и мощной вибрацией ощущалось присутствие Божественного Сына-Создателя**[[3]](#footnote-3)**, Творца нашего звёздного мира.

На Совете речь шла о Путях Творения. Члены Совета обсуждали достигнутые результаты эволюций жизни в нескольких звёздных системах. И вот - среди прочих вибраций я «услышал» властное звучание незнакомого мне «голоса». Его мыслеформы были строгие и чёткие, будто гранёные.

- Старейшины, Братья, Сыны Вечности, да не покинет вас Свет Единого! Владыка, ты призывал нас в этом звёздном мире посвятить себя Совместному Творению. Мы многого добились на этой стезе. Наши братья - Идущие в Свете и Несущие Свет не раз под сенью наших звёзд соединяли свои силы и вот – сыны нескольких восходящих эволюций вступили в наше Братство. И стали Богосотворённые**[[4]](#footnote-4)** братьямиБогорождённых**[[5]](#footnote-5)**. Но прозвучало ли новое слово в Творении?

Братья, я, Древний Сын Вечности, прошедший путь Зодчего**[[6]](#footnote-6)** во многих звёздных мирах, говорю вам: путь восхождения Материальных Сынов**[[7]](#footnote-7)** под водительством Богорождённых многократно пройден. Нужны ли Отцу Единому **[[8]](#footnote-8)** ещё копии?

Если Воля Единого в том, чтобы каждая личность выросла до Творца, то только для того, чтобы каждый Творец открывал новые грани Творения. Новое Творение вершится только Свободной Волей. Но Свободная Воля Сынов восходящей эволюции ограничена степенью влияния на волю восходящих со стороны Богорождённых наставников. Чтобы вершить новое, влияние наставников должно быть сведено к минимальному и мы должны сделать этот шаг.

– Разве Верховный Совет нашего мира во главе с Божественным Сыном – создателем этого мира – не есть проводник Воли Единого Отца? Ты не разделяешь решения Совета? - раздался звучный голос Архангела Микаэля.

 – Я разделяю замысел Единого Отца, а Совету посвящаю свою жизнь - ответил Древний. – Но также я знаю: дав всем Творениям Свободную Волю, Единый заложил в них мысль о самоопределении. Раз мысль заложена, она должна быть реализована. Но Свободная Воля восходящих Сынов, как и их самоопределение, из-за направленного влияния Богосотворённых не может быть раскрыта полностью. Пока Свободная Воля не реализована, в ней скрыта тайна Всевышнего, которая не может быть проявлена. Все скрытые тайны Единого – это непознанные возможности Творения.

- Абсолютная Свобода Воли опасна для любого Творения, кроме Самосотворённого, каким является Единый Отец. Ибо мир Творения может распасться, если все сущности выберут путь Тьмы – снова возразил Микаэль. - Ты же предлагаешь дать полную свободу воли не только Богорождённым, но и Богосотворённым сущностям.

- Все сущности – есть Суть Бога – ответил Древний. – И выбор каждой – это выбор Бога. Бояться разрушения мира из-за выбора сущности - значит не доверять Богу. Выбор Бога  внутри каждого из нас всегда ведет к развитию Творения не зависимо от нашей судьбы. Скорее мы не знаем пути развития мира Творения, заложенные в этот мир через его сущности. Мироздание не может распасться, кроме как по воле Бога, ибо Его волей оно создано. А Бог – вечный и единый - всегда пребудет в целостности и гармонии, как бы не развивалось его Творение.

В спор вмешался Архангел Габриэль. - Богосотворённые сущности – есть порождение материи. Ты думаешь, сознание материи может само взойти к Богу?

Но Древний непреклонно стоял на своём: - В каждой сущности Мироздания есть искра божественного духа. Каждый, лишённый даже водительства божественного сознания, сможет прийти к Богу, опираясь лишь на его искру. Для этого надо, чтобы сознание сущности достигло хотя бы уровня самоосознания. Да, мы познали путь слияния с Богом - путь растворения в Боге и отказа от личного выбора. Но что мы знаем о Творении в самой большой плотности, на уровне самых ограниченных возможностей?

Мы можем выявить ещё непроявленные возможности Творения. Сущности, взошедшие самостоятельно из материи к божественному, могут показать скрытые пока для нас аспекты Бога. Мой Сын просил меня обратиться к Совету за разрешением на этот смелый эксперимент.

В Совете повисла тишина. Все обратили внимание на Сына Древнего. После небольшой паузы Отец Мелхисидек обратился к нему:

– В сознание материи внедрён лишь принцип выживания. Во многих мирах проводились эксперименты по эволюции сущностей, сотворённых в материи. Результат был один - если не было направляющего действия Духа, то в сущностях этого мира верх брала материальная природа. До сих пор все сотворённые миры приходили без непосредственного управления Творца к вырождению и самоуничтожению.

Сын Древнего ответил и голос его звучал смело и твёрдо, под стать своему Отцу:

- Да, я знаю это. Сознание Богорождённых – Свет от Света. Сознание восходящих существ - есть сознание материи. Такое сознание может взойти к Свету на пути Знания, Любви или Воли. Есть восходящие миры, в которых сущности восходят к Богу силой Знания, поскольку знают Его. И для этого в этом мире должны быть наставники – Учителя, которые учат познанию Бога. Есть восходящие миры, в которых сущности восходят к Богу силой божественной Любви. И для этого в этом мире должны быть наставники – Учителя, которые учат Любви Бога.

Но, моя цель – раскрыть творческий потенциал сознания, взошедшего из материи своей собственной волей, в отсутствии водительства свыше. Поэтому, я ничем не буду ограничивать Свободную Волю восходящих из материи сущностей. Они будут ограничены лишь собственными возможностями. Вместо водительства наставников в них будет звучать лишь мой призыв. Я внедрю в тело духа этих сущностей частицу собственного духа, заряженную стремлением восхождения к Единому. Она будет их единственным Учителем. Они будут называться Человечество.

В Совете почувствовалась напряжённость, вызванная неслыханным, дерзким замыслом.

- Понимаешь ли ты, на что вызываешься? – раздался сильный голос Микаэля. - Понимаешь ли ты, что твоё собственное сознание станет разделённым и связанным с материей? Понимаешь ли ты, что сам падёшь в оковы материи, пока одухотворённое тобой Человечество не обретёт божественное сознание и не родится в Духе самостоятельно? Лишь тогда ты сможешь вновь обрести целостность. Это может длиться так долго, что часть тебя может забыться в материи и ты потеряешь своё собственное божественное сознание!

- Со всем уважением к Старейшинам Совета, я всё же рассчитываю на успех. Но, ради Единого и ради Отца я готов ко всему! – незамедлительно ответил Сын Древнего. - Кто-то должен сделать такой шаг. Так говорит во мне Свободная Воля Единого. А Его Воля для меня – закон.

- Свободная Воля – не только Закон – раздался голос Мелхиседека. - Она также и личная ответственность. Каков твой план?

- Я создам эволюцию, в которой будет полная Свобода Воли - ответил Сын Древнего.

- Это приведёт к отбору самых сильных духом, способных разрешить конфликт между материальным и духовным сознанием. В благоприятной среде не будет возможности для развития этих способностей. Когда всё есть, зачем к чему-либо стремиться? Должно быть подталкивающее обстоятельство и им станет противостояние целей материи и духа. Материальное в людях будет желать выжить здесь и сейчас, духовное в них будет желать выжить в вечности. Для материального смерть – это конец, для духовного – начало. Материальное будет стремиться брать, духовное – отдавать. Для материального нужна сила, для духовного – Любовь. Что выберет в каждом случае человек? И из таких выборов будет состоять вся его жизнь.

Люди смогут восходить к Единому, лишь развивая полученную от меня искру сознания. Людям придётся пройти самые тёмные участки своего материального сознания и развить в себе божественное. Им придётся научиться жертвовать меньшим ради большего и личным ради общего.

Первоначально люди не смогут различать добро и зло. В них будет отсутствовать осознание зла, ответственность за содеянное, понимание законов кармы. Лишь познавая сами себя в грехе и страдании, в добре и зле, они будут развивать свой разум в этой труднейшей обстановке и обретут невиданный опыт. Если отрезанные от божественных возможностей, обладая животным телом и почти животным разумом, они саморазовьются и выберут Бога, Свет и Любовь, то их сознание обретёт иные грани, чем сознание Богорождённых. Они смогут стать совершенными Творцами.

- Если выпустить в мир Зло и дать ему свободу, чем станет такой мир? – воскликнул Микаэль.

Тут, раздался мощный, проникающий в каждую клетку сознания, обращённый к Сыну Древнего «голос» Божественного Сына-Создателя, Творца и Владыки звёздного мира:

– Сын-Творец, отдаю должное - ты смел! Но готов ли ты нести всю ответственность за создаваемый тобою мир? Готов ли ты нести тяготы нового творения? Пока сотворённый мир не будет принят в нашу звёздную семью, ты и твоё творение будете изолированы от остальных миров. Миры готовятся многие миллионы лет и неизвестно, сколько может понадобиться время для восхождения изолированного мира к Богу без водительства Богорождённых. Это будет сродни изгнанию. Готов ли ты умереть и родиться вместе со своим миром?

- Да, Владыка. Я много думал об этом и не отступлю – решительно ответил Сын Древнего.

На это Божественный Сын-Создатель с благословлением произнёс:

- Согласиться на роль изолированного Логоса, заложника планетарной жизни – это великая жертва. Ведь жертвовать – это отдавать себя, не требуя возврата. Без этого качества истинный Творец не может состояться. Жертвуя себя, каждый из нас на самом деле множит себя, рождая божественной Любовью новый мир. Одухотворяя новый мир, мы развиваем Дух божий – Дух Единого. Жертвенная отдача своей энергии Любви — вот главное условие развития Мироздания. В этом и состоит великий смысл жертвы. Лишь готовность к ней даёт право на Творение!

Члены Совета молча внимали речь Божественного Сына-Создателя. Оглядев всех лучом своего божественного внимания, он продолжил:

- Совет может тебе предложить молодой планетарный мир, судьба которого ещё не решена и где ты сможешь реализовать этот эксперимент. Думаю, все члены Совета согласятся, что этот мир должен входить в обитель миров созвездия, управляемого Древним Сыном Вечности и Отцом нашего дерзновенного Сына-Творца. Но мы должны получить согласие Звёздного Логоса на то, чтобы дать жизнь на своей планете этому эксперименту.

И Божественный Сын-Создатель обратил взгляд к Древнему.

- Да, Владыка, - ответил Зодчий. – Здесь присутствует Звёздный Логос, готовый взрастить новую жизнь. Это - Дочь Вечности, Великая Мать**[[9]](#footnote-9)** и Управительница звезды Ра. Я передаю ей слово.

И вот, вперёд выступила Богиня необыкновенной красоты. Вечно юная, но пережившая саму вечность. С глазами, излучающими вечную мудрость, и голосом, несущим безмерную теплоту и нежность.

- Мои Божественные Братья, - промолвила она. – Я видела создание нашего Звёздного Мира и стояла у колыбели многих его звёзд. Я уже дала жизнь не одной эволюции Богорождённых. У меня хватит любви, тепла и терпения, чтобы помочь взрастить трудное дитя этому юному, но самоотверженному отцу, - и Богиня перевела взгляд на сына Древнего. – Но у меня есть к тебе просьба. Поверь материнскому сердцу, ты не сможешь без женского начала, один на один с вновь создаваемым миром, разделённый на мириады частиц, привести его к Единому. Ты описал мир с очень трудными условиями для его детей, да ещё в отсутствие божественных наставников. Он будет просто жесток! Кто же будет изливать в нём Любовь, которую должен выбрать твой человек и как он её услышит? Поэтому я даю тебе дочь свою – Софию Премудрость Божию. Она будет Божественной Душой вашего совместного мира, как ты – его Божественным Духом. Она наделит душой каждое человеческое создание, которое ты наделишь частицей собственного духа, чтобы отзывалась человеческая душа на Любовь, проводимую Софией от меня в ваш мир.

И Мать-Богиня указала на ангельское создание, свою Божественную Дочь со светлым, открытым всему миру ликом, с глазами, светящимися чистотой и доверием. Вместе с этим в ней чувствовался страстный вызов, темперамент и сильный характер. Всё это наполнило её взгляд, обращенный к Сыну-Творцу.

- Да, Великая Мать, - ответил Сын Древнего. - Спасибо за твою мудрость и материнскую заботу. Я буду рад творить новый мир вместе с твоей дочерью Софией. Пусть несёт она в него твою Любовь и Мудрость!

- Да будет исполнено! – сказал утверждающе Божественный Сын-Создатель. – Помни, мы будем внимательно наблюдать за твоим миром и не оставим без скрытой помощи. В критический час я приду в твой мир, чтобы поделиться с ним Божественной Любовью. Я не нарушу условия твоего эксперимента и мой приход будет в человеческом теле твоей планеты. Это станет твоим и моим посвящением в энергии самого сложного мира.

Запись окончилась. В словах неизвестного Сына Древнего я услышал ту ноту, которая звучала в моей душе и теперь острым чувством заполнила всё моё сердце. Как самоотверженно и достойно! Оказывается, боги также проходят посвящения и испытания, как и смертные.

- Учитель, кто это? – спросил я.

- Первым был Древний Сын Вечности, Зодчий Созвездий – Владыка Тиштрия, он же Логос тройной звездной системы, называемой ещё Сириус. Второй - его Совершенный Сын Вечности – Владыка и Логос планеты Тимейя, входящей в звёздную систему отца – ответил Учитель.

– Логосы, чьи Творения были созданы без Свободной Воли, не принесли Перво-Творцу такой глубины познания Себя, как Логосы, введшие в свои Творения Свободную Волю. Звёздный Логос Владыка Тиштрия всегда создавал возможность своим планетарным Логосам для проявления Свободной Воли, чтобы они могли исследовать и экспериментировать с телами, сознанием и духом сущностей своих миров. Многие его сыны стали Люциферами**[[10]](#footnote-10)**. Владыка Тимейи – самый блистательный из них.

До этого дня проявление Свободной Воли в созданных мирах было достаточно ограничено. Но вот – вызов брошен. Да прибудет с отцом и сыном Свет Единого! Этот Совет уже прозвали и «Восстанием Ангелов», и «Войной в небесах», а Сына Владыки Тиштрия – «Падшим Ангелом». Попомни моё слово – пройдут времена, имена сохранятся, но их смысл потеряется.

- Учитель, ты показал мне это. Что теперь? – спросил я.

- Теперь твой шанс и твой выбор. Владыка Тимейи сознаёт всю опасность затеянного эксперимента. Он призывает добровольцев стать его помощниками – Воинами Света в создании нового мира. Но есть необычное условие – нельзя вмешиваться в судьбы людей в божественном обличии. Можно только воплощаться в человеческом теле и разделять судьбу этого мира своей человеческой жизнью. Со всеми возможными последствиями. Готов ли ты к такому испытанию?

- Ты уже заглянул в мою душу, Учитель и знаешь ответ. Иначе бы ты не дал мне это видение – ответил я.

**Глава 3. Первое посвящение.**

Я родился в скромной семье, жившей на окраине небольшого городка. Мой отец был оружейным кузнецом, изготовлявшим мечи и доспехи для войска нашего царя. Он с детства старался меня приучить к мысли быть продолжателем его дела, потому что наша семья жила относительно лучше семей землепашцев, у которых царская армия отбирала большую часть урожая. В крайнем случае, отец видел меня воином на службе у царя, поскольку доля воина была лучше доли кузнеца.

Я же с малых лет был захвачен другой мечтой. На краю города, недалеко от нас находился древний храм, в котором жрецы и их ученики жили загадочной для всего города жизнью. В моих видениях они соприкасались с другими мирами, в которых не было той обречённости и предопределённости жизни, которую я наблюдал повсюду. Меня манили высокие каменные стены храма, хранящие, как мне представлялось, великие тайны, которым и надо посвятить свою жизнь, вместо того чтобы весь отведённый тебе срок ковать оружие или стоять на посту.

Попасть за эти стены – было пределом моих мечтаний. И я не раз поднимался на крышу нашего дома и подолгу смотрел на уходящую вдаль дорогу, вьющуюся ленту реки и виднеющиеся сквозь дымку горы. Мне казалось, что так же, как эта дорога или река, вдаль уходят предстоящие годы моей жизни, подводящие меня к каким-то великим как те горы событиям, ожидающим меня впереди.

Двери храма открывались раз в три года для приема учеников, которым исполнилось не менее восемнадцати лет. Я боялся рассказать родителям о своём желании попасть в храм и сделал это только в день своего восемнадцатилетия. Отец долго и молча смотрел на меня и, наконец, вымолвил: «Что же, сын, жизнь твоя. Поступай как знаешь».

И вот этот долгожданный день настал. Когда утром стальные ворота храма открылись, я был уже возле них. Нас собралось около десяти человек. К каждому из нас подошёл один из жрецов и позвал за собой. Позвавший меня жрец отвёл меня в небольшую, светлую келью и сел на лавочку. Я стоял перед ним, не зная, куда деть глаза. Старый жрец внимательно разглядывал меня, будто рассматривал всю мою короткую жизнь. Наконец, он спросил:

- Зачем ты пришёл сюда?

- Я хочу посвятить свою жизнь Богу, - смущённо ответил я.

- А что ты знаешь о Боге, что так желаешь посвятить ему жизнь? – вкрадчиво продолжал спрашивать жрец.

- Ничего, - со стыдом ответил я, поймав себя на мысли, что я действительно мало что знаю о Боге.

- Может быть, ты просто хочешь спокойной, беззаботной жизни? – спросил жрец, пристально глядя мне в глаза.

Этот вопрос будто обжёг меня. – Нет, - выпалил я. – Я как раз хочу жизнь, наполненную тайной и бо́льшим смыслом, чем изготовление доспехов, какой бы трудной она не была!

- Так ты хочешь узнать тайну или смысл? – переспросил меня жрец.

- А разве смысл жизни не есть тайна? – ответил я и тотчас ужаснулся своей дерзости.

Но глаза жреца неожиданно для меня засветились интересом и он спросил: - Может ты хочешь познать тайну Бога - его божественный замысел, чтобы обрести жизнь вечную или тайную власть над миром?

Смутно понимая, что это значит, я ответил: - Я не могу просить его об этом. Но если я окажусь ему нужен, то я буду чрезмерно счастлив.

Жрец не мог сдержать усмешку: - Зачем ты ему нужен? Он же и так вечен, всемогущ и бесконечен. Он всё знает.

Моё сердце бешено билось. Я уже желал, чтобы этот мучительный разговор побыстрее закончился, ибо почувствовал, что я к нему оказался не готов. Я ожидал, что меня просто возьмут и начнут учить. А оказывается, я должен объяснить самому жрецу, зачем я пришёл и чего я хочу. Ощущая свою полную беспомощность и вспомнив слова отца, я лишь вымолвил:

 - Воля ваша, жрец, поступи́те как правильнее. Но если я буду принят, то исполню всё, что в моих силах.

- Молодец, что умеешь довериться своей судьбе и Богу, а не только своим желаниям. Но впереди нам ещё предстоит испытать силу твоего характера. Это испытание связано с большой опасностью для жизни, ты можешь погибнуть. Готов ли ты идти дальше?

Я уже не мог думать об этом. Раздумья, как и отказ, как мне представлялось, могли показаться моей нерешительностью или неготовностью и я только кивнул головой в ответ.

- Какой стихией мы тебя испытаем: водой, огнем, землей или воздухом? – спросил жрец.

- Я хорошо плаваю, - сказал я, полагаясь на судьбу.

- Да будет так! – произнёс жрец и повёл меня куда-то по тусклым каменным переходам. Мы шли, опускаясь и поднимаясь по ступенькам, протискиваясь в узкие, тёмные коридоры, как будто направлялись в какой-то другой мир, так что в конце этого пути я был порядком напуган. Наконец мы пришли в небольшой низкий зал, в котором ничего не было кроме горящей свечи и проёма в полу, в котором плескалась чёрная вода.

- Мы пришли, - сказал жрец. – Под нами находится затопленный водой лабиринт, который ведёт в другой зал. Отсюда у тебя есть два пути. Либо ты доплываешь до этого зала, выныриваешь через такой же проём и тогда ты остаёшься в храме, либо после захода солнца я увожу тебя живого или утонувшего обратно к твоим родным, но больше ты в наш храм не войдёшь. И знай, свеча через три часа погаснет.

После этого, не дожидаясь от меня реакции на его слова, он вышел и я услышал, как за ним закрылась дверь на глухой засов. Каменная стена без единого окна отражала мою устрашающую тень. Я стоял один перед неподвижной и чёрной водной бездной, боясь даже мысли о том, что я должен в неё нырнуть и без воздуха в полной темноте плыть наугад, пока у меня хватит дыхания. А если я ничего не найду? Жуткий страх стал наполнять всё моё существо. Не думал я, что для того, чтобы попасть в храм, надо пройти через такие жуткие испытания.

Я вспомнил отца и мать, но представив своё позорное возвращение, понял, что жить с этим я не смогу. В моей голове эхом прозвучали слова жреца о том, что свеча скоро погаснет. Надо что-то делать. Набравшись решимости, я снял одежду и осторожно спустился в воду, пытаясь нащупать дно. Дна не было! Тогда я нырнул поглубже и, глядя наверх, увидел, как в абсолютной темноте надо мной брезжит тусклым светом проём, разделяющий две стихии – воздух и воду. В одной я мог дышать, но жить лишь прежней жизнью. Другая вела меня в новую жизнь, к которой я так стремился, но таила в себе смерть. И не переступив эту смерть, я не мог попасть в новую жизнь.

Лихорадочно работающий разум мне подсказывал, что решение есть и надо его только найти. Первое, что я понял – пока горит свеча, светящийся проём позволял мне вернуться из заполненного водой лабиринта, чтобы вздохнуть воздуха. Второе – на другом конце лабиринта должен находиться такой же проём со свечой. Оставалось только его найти.

Я нырнул в сторону от проёма и через пару метров ощутил гладкую стену. Постепенно, ныряя и возвращаясь, исследуя на ощупь стенки лабиринта, я понял, что подо мной находится четырёхугольная камера с тоннелем с каждой стороны. Тоннели уходили, разветвляясь в разные стороны, и содержали много поворотов. За каждым поворотом я ожидал увидеть спасительный свет, но каждый раз передо мной была лишь непроглядная темнота.

Я многократно нырял в каждый тоннель, всё так же на ощупь исследуя их развилки и повороты, и рисовал их план у себя в уме, поскольку рисовать на полу или на стенах кроме как свечой было просто нечем. А она уже догорала свою половину. А с ней догорала и надежда выбраться отсюда.

Во мне стала подниматься волна паники. Свеча сгорает. Схему лабиринта по мере его исследования запоминать всё сложнее и сложней. Воздуха при каждом нырке уже едва хватает на обратный путь. Всё больше наступает страх, что, плывя назад, я ошибусь в каком-нибудь повороте. А я до сих пор так и не знаю, куда мне плыть.

Тогда я решил сосредоточиться на одном тоннеле, ведущим в противоположную от двери сторону. Я снова и снова нырял в зловеще чёрный проём в полу, стараясь каждый раз проплыть на один поворот тоннеля больше. И вот, при очередном заплыве, после очередного поворота тоннеля я заметил вдали долгожданное чуть светлое пятно. На меня нахлынуло искушение плыть скорее к нему. Но осторожный разум сказал: «Вернись, и с новыми силами, как можно скорее проплыви весь путь». И я вернулся.

Я сидел на полу, в последний раз глядя на догорающую свечу, и повторял в уме, чтобы не ошибиться, снова и снова путь, который я должен проплыть. Сердце от волнения бешено колотилось. Сейчас я либо проплыву этот лабиринт, либо закончу в нём свою жизнь. Продышав лёгкие, я нырнул и поплыл как можно быстрее, натыкаясь на стены и ломая о них ногти. Вот по моим расчётам почти половина пути, вот предпоследний поворот, вот последний! Вот показался свет! Как долго длится этот прямой отрезок. На пределе дыхания я вынырнул в светлый проём, но у меня даже не было сил, чтобы вылезти из воды.

Чьи-то руки меня подхватили и достали из воды, кто-то укутал в накидку. Отдышавшись, я оглянулся и увидел, что стою в большой зале со свечой, в которой находится старый жрец, привёдший меня к лабиринту, и ещё один молодой жрец. Старый жрец заглянул мне в глаза и сказал: - Молодец, интуиция тебя не подвела, ты выбрал свою стихию. Как ты себя чувствуешь?

Не зная, что сказать, я лишь спросил дрожащим голосом: - Я прошёл испытание?

- Подожди немного, - сказал жрец. – Ты показал самообладание и прошёл лабиринт. Дождёмся сначала твоего товарища, который так же, как ты, выбрал стихию воды. Ты скоро его увидишь, но запомни – ни при каких обстоятельствах ты не должен ему помогать, как и тебе никто не помогал, иначе ты не пройдёшь испытание. Проверим твоё послушание. Смотри, а вот и он.

И тут я увидел, что пол с нашей стороны в зале прозрачный и сквозь него виден пловец. Это был один из тех юношей, который вместе со мной пришёл к вратам храма, чтобы посвятить свою жизнь служению. Я смотрел на его отчаянные усилия найти выход и будто вновь погружался во всю остроту нервного напряжения, пережитого только что собою.

Наконец пловец заметил свет и судорожно, из последних сил поплыл к нему. Я весь напрягся и импульсивно дёргался, будто пытался помочь ему. Вдруг пловец, не доплыв до спасительного проёма лишь несколько метров, безвольно застыл. Я понял, что у него кончился воздух и он, не в силах больше сдерживать дыхание, вдохнул воду.

Я быстро глянул на жрецов, но они стояли невозмутимо и смотрели на погибающего юношу, которому можно было ещё помочь. Тут волна негодования стала подниматься во мне. Что же это за храм, и что же это за правила!? Неужели жизнь человека стоит меньше?? Мучительно длились бесценные для захлебнувшегося юноши мгновения. И я не выдержал. Я понял, что не смогу жить и учиться в этом храме, зная, что мог спасти эту жизнь, но не спас её. Пожертвовав своей мечтой, я нырнул в воду и бросился спасать неудачного пловца. Жрецы сразу бросились за мной и помогли вытащить и вернуть к жизни парня.

Когда он закашлялся и начал дышать, я подошёл к жрецу и спросил, указывая на спасённого юношу: - Что теперь с ним будет?

- Как что будет? – улыбаясь, ответил жрец. – Он доплыл с твоей помощью. Теперь он может быть принят учеником в храм.

- А что же будет со мной? – спросил я, ожидая услышать отказ.

- С тобой? – хитро улыбнулся жрец. – У тебя отважное сердце. Ты прошёл проверку на самопожертвование и тоже можешь быть принят.

- А что же было бы с ним, если бы я не решился его спасти? – недоумённо спросил я.

- Тогда бы его спасли жрецы, но вы оба не прошли бы испытания, - ответил мне жрец.

Кровь отхлынула от моего лица и с ещё большей силой прихлынула от такого поворота событий. Я не мог больше выдержать напряжения. Ко мне стал подступать нервный смех, который я с трудом сдерживал. Нас отвели в светлую комнату, где были остальные претенденты на ученичество в храме, и попросили ждать.

Через некоторое время нас стали по одному приглашать в зал, где Глава Храма в окружении нескольких жрецов объявлял нам наши результаты. Я сидел, гордый собой и убеждённый, что всё позади и моя мечта сбылась. Когда настала моя очередь, я смело вошёл в зал и остановился перед Главой Храма, ожидая услышать заветные слова. Внезапно я услышал слова, поразившие меня так, что я не мог поверить своим ушам.

- Юноша, - холодно произнёс Глава. - Хоть ты и прошёл испытания, мы всё же считаем, что ты не достоин быть нашим учеником. Поэтому ты должен навсегда покинуть наш храм. Твоё место в мирской жизни.

Я стоял совершенно растерянный, словно потолок обрушился мне на голову. Как же так?! Какая несправедливость! Я же всё прошёл и даже больше, спас одного из юношей. И теперь должен вернуться ни с чем?!

Волна возмущения заполнила меня, но я сдержался. Что же, мудрым жрецам виднее, а я вернусь к отцу. По крайне мере, я сделал всё, что мог. Я повернулся и покорно пошёл обратно к парадной двери.

- Не туда! – вдруг раздался совершенно иной, раскатистый голос Главы и он указал на скромную дверь, за которой меня ждал мой старый жрец, мой будущий Учитель.

- Ты прошёл испытание на гордыню, последнее на сегодняшний день, - сказал он, обнимая меня.

С этого дня двери Святилища для меня открылись.

**Глава 4. Адам и Ева**

Так, простившись с Учителем на неведомый мне срок, я попал на Гайю, которую вы безлико зовёте Землёй. На планете, где не было разумного существа, предстояло сотворить его заново. Предстояло одушевить животного человека - наделить его тем, чего не было ни у его предков, ни у планеты. Но душа не могла появиться в животном человеке сама по себе. Только Логос планеты мог дать земному существу частицу своей духовной "плоти".

На зов Владыки нас явилось всего 144 тысячи, готовых разделить его судьбу. Он расчленил тело проявления своего Духа на 60 миллиардов монад, чтобы сформировать индивидуальное духовное тело для каждого человека взамен групповой животной души всего человечества, вообще-то мало чем отличавшегося в то время от остального животного мира планеты. Представляете ли вы нашу растерянность? Обычно восходящую эволюцию сопровождает в два раза большая по количеству эволюция Богорождённых. На Гайе на каждого из нас пришлось более 400 миллионов человеческих душ (!), которые мы должны были привести к Свету.

Представляете ли вы, что такое воплотиться в теле полуживотного-получеловека? Это облечься в плотность, глушащую любые проявления сознания в обычном понимании этого слова. Всё, что остаётся от тебя после падения в эту вязкую тёмную массу, это смутная тяга вырваться из болота, захватившего тебя, единственным избавлением от которого является смерть. Но животный панический страх наполняет от ощущения приближения смерти всё тело и всё сознание, если так можно назвать комок импульсивных, спонтанных эмоций и желаний. Лишь вид ещё большего ужаса, захватившего твоих сородичей, заставляет заглушить этот страх яростью отстоять право жизни своё и своего племени. А ещё смутное ощущение одиночества и бессилия перед этим огромным, полным опасностей миром, в котором ты просто песчинка. Единственным спасением было проявление в разных ситуациях неизвестно откуда берущихся и выручающих инстинктов, которые быстро подхватывались остальными соплеменниками. И тогда ощущение тревоги, бессилия и одиночества сменялось буйным чувством заразительного, животного восторга.

Мучительно долго длилась бесчисленная вереница падений, возвращений, короткого «разбора полёта» и снова погружения в беспамятство. Иногда нам казалось, что наши усилия – это всё равно, что плеснуть в пустыню ведро воды, которую бескрайние пески даже не заметят. Тогда хотелось оставить этот мир и вернуться в наши духовные обители. Некоторые вызвавшиеся воины, выполнив поставленную перед ними Владыкой задачу, решали не браться за новую и уходили. На их место приходили новички, кто-то уходил и так без конца. Постепенно от первоначальной плеяды добровольцев осталась половина, потом четверть, десятая часть, а затем и вовсе небольшая группа. Лишь стойкость и твёрдая воля Владыки наполняла нас новыми силами, чтобы вновь погружаться в этот бесконечный круговорот перерождений.

Был потерян счёт тысячелетиям. Ситуация постепенно менялась, но Владыке и нам стало очевидно, что без генетического усовершенствования человеческих тел сроки достижения нашей цели отодвигаются в непроглядное будущее. И тогда двое вновь прибывших членов нашего воинства - Адам и Ева вызвались добровольцами для специальной миссии - запустить процесс совершенствования человеческих рас. Чтобы сделать человечество более восприимчивым к программам божественного Духа, Адам и Ева хотели положить начало новой человеческой расе. Они собирались производить полевое воздействие на женщин избранного ими племени во время беременности, чтобы вырастить достаточное количество генетически усовершенствованных детей, которые впоследствии смешались бы другими человеческими племенами.

Для выполнения этой задачи необходимо было очень много времени - сотни тысячелетий и благоприятные условия. Но на Гайе это оказалось практически невозможным, потому что человеческие расы не очищались от дегенеративных особей, которые передавали накапливающиеся признаки вырождения своему потомству. Владыка пытался показать Адаму и Еве всю трудность совмещения в одном пространстве столь долгой личной жизни с кратковременными жизнями обитателей этого пространства. Он объяснял, что им придется непредвзято и без привязанностей относиться ко всем малым жизням, что им необходимо научиться мерить добро и зло масштабами эволюции, а не масштабами тех самых малых жизней, иначе плоды "земного древа добра и зла" губительно отразятся на чистоте сознания. Это означало – растить расу, а не отдельных людей. «В тот день, когда вы отведаете плоды «земного древа добра и зла», ваше сознание начнет обретать черты смертных», - предупреждал их Владыка. Но Адам и Ева были полны решимости выполнить свою задачу. "Что ж" - сказал им Владыка - "Видно, вам нужно пройти свои уроки". И тогда Владыка сделал исключение своим суровым правилам. Для воплощения Адаму и Еве были созданы специальные для этой цели тела, позволяющие полностью проявлять своё сознание.

Адам и Ева поселились на полуострове в Средиземном море, который был назван ими Эдем. Адам и Ева не были "обычными" людьми - их тела были практически бессмертны в отличие от их детей, которые, как и все земляне, проживали обычную человеческую жизнь. Правда, для сохранения жизни Адаму и Еве необходимо было поддерживать необходимый уровень своих изначальных неземных энергий. Для этого Владыкой в Эдеме между корней самого большого дерева был помещен космический магнит, настроенный на тела Адама и Евы и позволяющий им восполняться необходимой энергией. За это дерево получило название "Древо Жизни".

Чтобы приступить к выполнению своей миссии, Адам и Ева пытались налаживать контакты с местным населением, но, несмотря на все наши усилия, сознание и нравственность людей находились ещё на очень низком уровне. Адаму и Еве приходилось приобщать их к простейшим формам общественной жизни и внедрять элементарные начала религиозности. Работа с беременными шла очень медленно и трудно, а оценить ее плоды можно было лишь много лет спустя. Находясь среди дикарей, в изоляции от всей вселенной, Адам с Евой стали постепенно терять энтузиазм. Им хотелось быстрее увидеть результаты. Но по прошествии более двухсот лет своей деятельности они не замечали почти никаких изменений к лучшему. Рожденные при полевом воздействии дети обладали отличительными способностями, но в обстановке острейшей борьбы за жизнь использовали эти способности в основном на межплеменную войну. Улучшение расы виделось возможным только в далеком будущем. Поэтому Адам с Евой решили сосредоточить свои усилия на работе с одним племенем, чтобы оно, добившись ощутимого преимущества перед остальными племенами, стало их постепенно присоединять к себе. Но для этого в племенную психологию надо было внедрить понятие миролюбия, что сделать на фоне межплеменной вражды было крайне затруднительно.

Похоже, ситуация складывалась очень трудной, потому что однажды Ева решилась на отчаянный шаг, но перед этим хотела с кем-нибудь поговорить. Я пребывал в тонком теле между воплощениями и, услышав её зов, отозвался.

- Антаар, ты осознаешь самого себя, находясь в человеческом теле? – спросила она.

- Ева, пока никто из нас не осознаёт себя в человеческом теле – ответил я. - Ещё очень много животной субстанции в генах человека.

- Значит, родившись человеком, я не узнаю ни Адама, и никого из вас? – прозвучал её неуверенный голос.

- О чём ты говоришь, Ева? – насторожился я. – Тебе незачем рождаться земной женщиной? У тебя с Адамом другая задача.

- Не решается задача, Антаар. Мы лишь капля в океане – сказала она. И Ева рассказала, что с ними случилось.

После решения заняться одним из племен, выбор Адама и Евы пал на племя "русоволосых", пришедших сравнительно недавно с северных территорий и поселившихся в речной долине рядом с Эдемом на северном берегу реки. На южном берегу реки жило племя "темноволосых", занимавшее до прихода северян всю долину и пытавшееся вернуть свои земли назад. Племена сильно различались между собой. Северяне были стройнее, с продолговатыми лицами и открытым лбом. Южане были более коренастые, с округлыми лицами и более низким лбом. Южане часто нападали на северян, пытаясь убить светловолосых мужчин и похитить их женщин. Воины северян отвечали тем же. Ева страстно хотела внедрить основы мирного сосуществования между племенами и пыталась убедить вождя северян не убивать нападавших южан, а ловить их и приучать к жизни в новом племени.

Вождь северян не мог понять: - Они приходить, убивать наших людей. Мы - их ловить и давать жить с нами. Они убегать, снова приходить и снова убивать!?

- Нет - стояла на своем Ева. - Они будут жить среди вас, потом уйдут в своё племя и будут учить своих жить как твои люди. А потом ваши племена будут жить вместе.

Несколько раз северяне захватывали после стычек с южанами пленных, но вместо казни за смерть близких, по просьбе Евы оставляли их в живых и несколько дней держали в племени. За эти дни Ева пыталась с ними общаться и показывала уклад жизни племени, а потом их отпускали. Ева с нетерпением ждала изменения в отношениях между племенами.

И вот, однажды утром воины северян, стерегущие брод реки, разделяющей два племени, подняли тревогу. На другом берегу брода собралось два десятка южан, среди которых были воины, женщины и дети во главе с их вождем. Они не прятались и специально показывали свое присутствие, не выказывая агрессивных намерений, словно ждали чего-то. Не зная, что предпринять, северяне позвал Еву.

Увидев Еву, вождь южан что-то сказал своим сородичам, бросил на землю свою боевую дубину и, показывая Еве знаки почтения, осторожно один ступил в воду. Северяне вскрикнули и приготовились к битве. Вождь южан остановился, показал пустые руки и стал выжидательно смотреть на Еву. У Евы мелькнула радостная мысль: "Сработало". Она попросила вождя северян успокоить своих воинов и руками показала вождю южан: "Иди". Он сделал еще несколько шагов и снова остановился, показывая пустые руки. "Иди, иди" - показывала знаками Ева.

Наконец вождь южан ступил на чужой для него берег. Воины северян окружили его, ожидая внезапного нападения, но вождь замер, глядя на Еву в знаке почтения. Ева подвела его к вождю северян. Два вождя внимательно смотрели друг на друга, пока вождь северян не приказал воинам опустить оружие. Ева попросила позволить ей отвести вождя южан в племя, чтобы пообщаться с ним, угостить, показать жилище. Воины северян разделились. Большая часть их осталась охранять брод, а меньшая пошла с Евой охранять ее от чужака.

Вождь южан провел в племени почти весь день. Ева показывала ему, как живут люди племени, как охотятся, как готовят пищу, как хранят и разводят огонь. Больше всего его заинтересовал способ изготовления каменных топоров, но Ева решила не торопить события. Вечером вождь южан ушел и после этого нападения его племени прекратились. Ева даже начала планировать визит к племени южан, но Адам отговаривал ее от поспешных шагов.

Все случилось совершенно неожиданно. Однажды Ева с Адамом в сопровождении своих двоих детей и нескольких воинов северян шла через лес, разделяющий Эдем и племя светловолосых, в их лагерь. Внезапно в чаще леса раздался боевой клич южан и воины во глава с их вождем обрушились на маленький отряд. Быстро стало понятно, что темноволосые решили захватить "белую богиню" Еву, чтобы с ее помощью одолеть ненавистных пришельцев. Завязалась отчаянная битва. Один из сопровождающих Еву воинов сумел выскользнуть от нападающих воинов и побежал в лагерь северян, громко призывая на помощь.

Когда к месту засады прибежали подоспевшие вместе с вождём воины северян, то еще немного и помощь бы опоздала. Все сопровождение Евы, кроме двух воинов было перебито, Адам лежал с раздробленной ногой, один сын Евы лежал без сознания с разбитой головой, а второй был уже мертв. Увидев вновь прибывшие силы, часть южан бежала, а оставшаяся часть вместе с их вождём были схвачены.

Ева стояла на коленях перед лежащим без сознания сыном и с ужасом смотрела на мертвые тела воинов и своего второго сына, не веря в случившееся. Наконец она перехватила взгляд вождя северян, занесшего топор над головой вождя противников. Он спрашивал как теперь поступить с оставшимися в живых противниками? Глухая ненависть вспыхнула в глазах Евы и она только кивнула головой. С вождём южан и его воинами тотчас было покончено…

После случившегося Ева не смогла вернуться в Эдем. Чувство вины и стыда, что из-за своей нетерпеливости она приняла желаемое за действительное и стала причиной гибели многих людей и родного сына, что позволила гневу затмить рассудок, что не проявила должной для посвященного прозорливости, не позволяло приблизиться к "Древу Жизни" после сорванных плодов "Древа добра и зла". Адам без Евы также не представлял себе жизни в Эдеме. Они решили остаться в племени северян, чтобы исправить ошибку и продолжить свою миссию, насколько хватит сил их тел.

Я не мог поверить в услышанное.

- Ты отказываешься от бессмертия, от Адама, от детей, от миссии, к которой вы так стремились? – спросил я Еву.

- Я устала от такого бессмертия. На моих глазах уже умерло столько моих детей, что эта ноша становится безрадостной. Нам остаётся только одно - либо отказаться от миссии и покинуть Гайю, либо присоединиться к вашей участи и участи наших детей. Но Адам на первое не согласен.

Я не знал, что ей ответить. На Гайе не было лёгких миссий ни у кого. Поэтому мы принимали любой выбор каждого из нас.

- Спасибо за понимание, Антаар – решившись, промолвила Ева.

- Для меня это честь - встретить снова тебя с Адамом в любом из миров – сказал я.

- Когда-нибудь мы все встретимся и взглянем друг другу в глаза – ответила Ева. – Знаешь, а я ведь ещё ни разу не умирала как люди. Каково это – умереть и снова родиться?

- Это как заново учиться ходить – ответил я. - Ты знаешь, что когда-то умел, но телу надо вспомнить и научиться снова. Не бойся, ты никогда не будешь одна. Заботливые руки Братства тебя всегда поддержат.

Они свершили задуманное и стали жить с племенем северян. Адам с Евой обучали их искусству охоты, строительству жилья, целительству, изготовлению боевых и бытовых орудий, воспитанию детей. Семья Адама и Евы, насчитывающая к тому времени более ста человек, влилась в племя, в результате чего удалось резко поднять уровень генетики северян. Вместе с рожденными под полевым воздействием Адама и Евы детьми в других семьях племени это позволило северянам сделали большой шаг вперед в своём развитии.

Когда племя достигло слишком большой численности для того, чтобы жить вместе на одной стоянке, Адам с Евой предложили племени разделиться. Они решили увести с собой половину племени на запад, чтобы найти неосвоенные земли, свободные от первобытных животных людей и воспитать там особую расу.

Им пришлось двигаться всё дальше на запад, пока они не подошли к океану. Зная о близлежащих в океане островах, они построили лодки, соединенные для устойчивости плотами, и перебрались на острова, на которые еще не ступала нога человека. Тысячелетия спустя на них появилась опережающая прочее человечество раса атлантов.

Выйдя в мир к животным людям всей своей семьёй, Адам с Евой придали человечеству значительный импульс совершенствования своего человеческого начала. Важнейшим их достижением стало основание традиции жречества. Первыми жрецами Бога-Всеотца были Адам и Ева. Они обучили своих детей, те - своих потомков и так традиция продолжилась до наших дней. Жрецы были носителями знаний и по существу являлись хранителями племени. Они предвещали тяжелые времена, периоды неистовства стихии, выхаживали раненых и лечили больных. Они влияли на выбор вождя племени и были судьями в сложных вопросах.

Прожив ещё около двухсот лет, Адам с Евой почувствовали, что пришло время покинуть тела, выработавшие весь свой ресурс. Но они не хотели, чтобы соплеменники видели, как они умирают. Тогда по их просьбе и в честь признания их заслуг, Владыка устроил им поистине божественный уход. Взявшись за руки они взошли в горящий костер и их тела буквально растворились в пламени, не оставив следа.

Память о них надолго осталась в юном человечестве: о Еве - как о Великой Матери-Богине, а об Адаме - как о Боге Небес, о которых он рассказывал людям. Покинув землю, они стали одними из нас – воинами Света Владыки Гайи. Так, в результате череды поступков, наполненных благородными помыслами, а закончившихся кровью и смертью, Адам и Ева "пали" со своего положения до участи смертных людей, но вознеслись богами. И вот, эта история самопожертвования Адама и Евы была названа позднее "грехопадением человека".

**Глава 5. Падение Атлантиды**

Мы мерили сроки тысячелетиями и пробежал их не один десяток, когда для Гайи произошло судьбоносное событие. Необычайный эксперимент, проводимый на Гайе, привлекал внимание многих космических цивилизаций. Им всем было разрешено наблюдение и даже косвенное участие, за исключением прямого воздействия божественных сил на плотный мир планеты, что могло нарушить замысел Владыки Гайи.

И вот однажды Гайю посетили сыны рептилоидной цивилизации, строящие свой космический мир по законам, отличным от принципов Белого Братства. Надо сказать, что среди космических Творений проявилось несколько существенно отличающихся друг от друга принципов создания самих Творений. Основным принципом Творения оставалось создание богорождённых эволюций, в которых все жизни**[[11]](#footnote-11)** были изначально наделены божественным сознанием и использовали божественные энергии для организации сфер мироздания, начиная с изначальных и заканчивая всё более плотными, по единому плану Творца эволюции.

Вторым принципом Творения было построение эволюций путём сотворения в каждой сфере мироздания жизней, постепенно обретающих божественное сознание и сознательно включающихся в эволюцию, согласно плану Творца данной сферы. Часто эти два принципа сочетались вместе.

Владыка Гайи взялся построить эволюцию из жизней, созданных в основном самой Гайей, намереваясь одушевить эти жизни и помочь обрести им божественное сознание ценою дробления собственного божественного духа и наделения им планетарные жизни. Это оказалось труднейшей задачей.

Эволюция рептилоидов была построена по другому принципу. Они также использовали планетарные жизни, созданные самой планетой. Но в отличие от планетарных Логосов, они не способствовали обретению этими жизнями божественного сознания. В каждой планетарной сфере они наделяли некоторых избранных ими – стражей сферы особым, но контролируемым могуществом для подчинения всех остальных жизней своей иерархии. Если страж использовал данные ему силы и могущество для целей, противоречащих целям высших иерархов, то он подлежал замене с лишением всех полученных способностей. А цели были просты – встраивание планеты в общую иерархию и использование энергий и ресурсов носителей звёздной или планетарной жизни для построения глобальной звёздной империи.

Планетарные жизни в этой иерархии, тем не менее, эволюционировали и развивали своё сознание, но только в пределах, определяемых иерархами высшего уровня. Свобода воли в такой системе была понятием далёким от его истинного значения. Жизнь в иерархии регулировалась множеством правил, направленных на унификацию порядка и недопущение хаоса. Это давало некоторые гарантии безопасности членам всего сообщества, но практически лишало их свободы творчества и развития. Если божественные эволюции скреплялись энергией Любви, то империя скреплялась властью и силой иерархов и стражей, а также страхом неотвратного наказания за неподчинение. По сути это была иерархия порабощения, нацеленная в первую очередь на рост могущества империи и самого иерарха-императора.

Когда сыны рептилоидной цивилизации проявили интерес к Гайе, им было разрешено наблюдать за ходом человеческой эволюции, а работать только со стихийными жизнями Гайи. В это время на Гайе выделилось три центра человеческой эволюции – лемурийцы, атланты и гипербореи. Более всего рептилоидов заинтересовали атланты. Как наиболее ментально ориентированная раса из всех человеческих рас, они более других подходили по своим характеристикам для встраивания в их иерархическую систему.

Атланты к тому времени создали достаточно развитую цивилизацию, обладающую навыками каменного зодчества, кораблестроения, земледелия, животноводства и социальной организации. Жреческая традиция, заложенная Адамом и Евой, развивалась и основу жрецов Атлантиды составляли Служители Закона Единого, охраняющие законы Единого Творца в земной интерпретации того времени.

Помимо Служителей Закона Единого в Атлантиде появились жрецы, поклоняющиеся тёмным астральным силам и силам природы и называющие себя Сынами Велиала**[[12]](#footnote-12)**. Они не признавали наличие в человеке божественной души, а их усилия были направлены на обретение бессмертия в человеческом теле. В них рептилоиды увидели ключ к возможности реализовать свои планы по расширению империи.

Возжелав завладеть Гайей и стараясь явно не нарушать запрет Владыки, рептилоиды пошли на хитрость. Они стали развивать стихийные жизни Гайи - в первую очередь элементалы огня и земли так, чтобы с их помощью можно было легко управлять материей планеты. Фактически они создали основу для использования на Гайе магии. После этого они применили методы ментальной и астральной стимуляции сознания Сынов Велиала, открыв им доступ к управлению земными стихиями и сделав из них первых магов. Представ в астрале пред новоявленными магами в виде духов, более могущественных, чем их Велиал, рептилоиды покорили их своей воле. С их помощью рептилоиды вознамерились не только подчинить своей власти все народы Атлантиды, но и распространить постепенно своё влияние на всю планету.

Для этого жрецам - Сынам Велиала было обещано бессмертие и власть над всей Гайей как награда за верную и усердную службу. На самом деле магам-жрецам был предложен Новый Мировой Порядок, подобный строению империи рептилоидов. И вот эти служители Нового Мирового Порядка проложили путь к созданию Тёмного жречества, прямо противостоящего жрецам Закона Единого. Тёмному жречеству было поручено вырастить породу людей, соответствующую имперской идеологии рептилоидов. Для Гайи эта идеология предусматривала две категории людей – стражи и слуги. Выращивание новой породы людей было основано на фундаментальном постулате: чтобы вырастить земных наместников-стражей, их надо с рождения учить желать большего; чтобы вырастить рабов, их надо с рождения отучить желать чего-либо, кроме служения иерарху.

Время от времени Служители Закона Единого встречались с Сынами Велиала, чтобы иметь возможность контролировать события, но эти встречи становились всё менее обнадёживающими. В то время я был воплощён на Гайе под именем Эн-Атл одним из Верховных жрецов Закона Единого в храме Великой Пирамиды. И вот, когда от Сынов Велиала пришло очередное приглашение, Высший жрец храма Великой Пирамиды вызвал меня к себе.

- Эн-Атл, - сказал он – Сыны Велиала прислали приглашение на совет жрецов, но у меня тяжело на сердце. Наступают тёмные времена. Нельзя отказаться, но и нельзя рисковать. Я могу доверить эту миссию лишь кому-то одному из нас. Согласишься ли ты отправиться на этот совет?

- Да, Высочайший – ответил я. – Все пути ведут к Единому. Как знать, может через логово Сынов Велиала лежит и мой кратчайший путь?

- Будь осторожен. Мудрости тебе и Света Единого! – напутствовал меня Высший жрец.

И я отправился навстречу судьбе к адептам Нового Мирового Порядка, собрав всё своё мужество и мудрость. Совет проходил в Большом зале главного храма Велиала, обставленном многими горными кристаллами.

- Как, Единый прислал к нам всего лишь одного своего жреца? – с насмешкой спросил Старший их Сынов Велиала.

- Всё более темны́ для нас пути Сынов Велиала – ответил я. - Братство послало меня разглядеть хотя бы один из путей, по которому мы могли бы следовать вместе.

- Почему мы враждуем? – спросил Старший жрец. – Согласно Закона вашего Единого, Он не ограничивает ничью свободу воли, Он допускает все её проявления. Смотрите, как враждуют дети Единого на материке! Единый позволяет им убивать друг друга. Как цари Атлантиды наделяют богатством и властью одних и лишают тех же прав других! Единый молчаливо смотрит на это. Для нас существует другой бог, но Единый, похоже, не возражает. Почему же тогда возражают жрецы Единого? Они не признают Закон своего же Бога, который и призваны им охранять?

В замершем зале возникло одобрительное оживление, вызванное остроумной речью Старшего жреца. Подождав, когда оно утихнет, я ответил жрецу на его же манер:

- Поистине, велика мудрость этого храма, если она позволяет его жрецам увидеть такие различия в жизни детей Гайи! Им не хватило понять лишь последнее: Единый не ограничивает свободу воли своих творений, но лишь для того, чтобы его дети могли сами выбрать свой путь к их Творцу. Ваш же бог наставляет на путь, только ведёт он в построенную им же темницу духа.

- О какой темнице говорит наш гость? – сдерживая себя, Старший жрец обвёл взглядом зал и снова обратился ко мне. - Наш бог даёт своим верным служителям великие дары - сверхспособности, превышающие возможности любого смертного, которые ваш Единый скупится вам дать. И как знать, брат мой, может быть и наш бог ведёт своих детей через себя к Единому?

- Мне виден путь, указуемый вашим богом, по его великим дарам, которые он отнимает, если нарушена его воля – ответил я. - Дары Единого неоценимы, просто не каждый способен их увидеть и познать. Зато они даются свободно и не забираются за неповиновение назад. Что же касается сверхспособностей, то они также доступны любому на пути к Единому. Только их надо достигнуть, а не получить преждевременно в неискушённые руки. Незрелый плод, как известно, бывает ядовит.

- Как понял я из вашего учения, Единый ценит многогранность проявления Бытия – продолжал свою игру Старший жрец. - Так пусть же каждый свободно выберет свой путь. Многие наши последователи жаждут познать щедрость нашего бога.

Но мне ли, жрецу Единого, было не по силам отличить ложь от Истины? И я чеканным голосом произнёс: - Ваш путь – путь искушения и обмана, которые должны быть разоблачены. Слушающий ваши проповеди и выбирающий ваш путь должен знать о цене, которую он заплатит за ложные дары вашего бога.

Старший жрец напрягся и, пристально глядя мне в глаза, произнёс: - Дары нашего бога – это своё место для любого, каким бы ничтожеством он не был, в великой системе. Это его защита, это гарантия жизни и работы ради великой цели.

Я принял вызов: - Нет, жрец! Ваш путь - это забвение Единого. Это отказ от возможности познать Его истинное величие ради рабства у вашего тёмного бога.  Это подмена бесценного дара Единого человеку стать Творцом, подобным Богу, чего ваш бог никогда не допустит! – воскликнул я.

Глаза Старшего жреца сузились. - Ты назвал своего Бога великим – прошипел он.  - Сейчас ты познакомишься с настоящим величием нашего бога. Взять его! – приказал он окружающим жрецам.

Несколько жрецов кинулись ко мне и, крепко держа за руки, подвели к Старшему жрецу. Но я и не собирался убегать с этого поля боя. Старший жрец направил на меня стоящий в центре зала странный кристалл. Двенадцать жрецов окружили кристалл и их жесткие взгляды сошлись на нём. Зная о магических способностях Сынов Велиала, данных им иерофантами Тьмы, я мгновенно облёк себя в кокон силы и воззвал к могуществу Братства храма Великой Пирамиды.

Я был готов принять огонь земной или небесный, но произошло неожиданное. Я почувствовал как огонь земного ядра разрывает мой кокон и прожигает невидимым лучом моё тело насквозь. Я узнал радиацию – подземный огонь ядра Гайи, от которого у нас не было защиты. Владыки Тьмы научили Сынов Велиала зажигать и управлять подземным огнём Гайи!

Времени для раздумий о спасении не было. Единственная мысль мелькнула у меня в сознании. Я так же, как жрецы, сконцентрировал все свои силы на кристалле, стараясь разжечь как можно сильнее этот неукротимый огонь. Мгновение, кристалл накалился и тут пространство вспыхнуло неимоверным пламенем, поглотив и меня и присутствующих в зале жрецов. Оглушительный взрыв сотряс храм, обрушив стены и своды, погребая всё под собой…

Я обрёл вновь сознание лишь в тонком теле, находясь среди своих воинов-собратьев. После моего ухода из этой инкарнации противостояние жрецов Закона Единого и жрецов Велиала обострилось. Борьба, нагнетаемая рептилоидами, привела к расколу населения Атлантиды и грозила перекинуться на материк. Неизвестно, чем бы это всё кончилось, но космические бури, бушующие в межзвёздном пространстве, направили в сторону Гайи гигантский астериод. Владыка не стал отворачивать  осколки астероида, падающие в Атлантику.

- Пусть провидение свершится. Хоть и высока цена, но мы не будем спасать Посев Тьмы – объявил он нам.

Вскоре океан поглотил Атлантиду. Её век был окончен, но причины и последствия тех событий до сих пор живут в сознании людей.

**Глава 6. Второе посвящение**

Когда прошло двенадцать лет моего обучения в Храме, мой Учитель позвал меня и сказал:

- Сын мой, ты многому обучился за это время, и я радуюсь твоим успехам. Ты возрос, возросла твоя сила. Каждые десять лет высшие жрецы нашего Храма проводят инициацию второго посвящения. Если ты чувствуешь, что душа твоя праведна, сердце открыто, а разум проницателен, то можешь вызваться и пройти второе посвящение. Но если ты чувствуешь, что в твоей душе ещё где-то затаилась пристрастность, что твоё сердце всё ещё может быть к чему-то безучастным, что твой разум сохранил в чём-то косность, то лучше откажись и дождись того времени, когда будешь в себе уверен, ибо это посвящение даётся пройти за всю жизнь только единожды. Если ты его не пройдёшь, то будешь потом всю жизнь жалеть о своей неудаче и искупать свои ошибки. Это расплата за излишнюю самонадеянность и гордыню. Что говорит тебе сердце?

- Учитель, - ответил я, слушая своё сердце, - я не стремлюсь к посвящению, ибо нет у меня амбиций. Каждый прожитый среди мудрых наставников день множит мою взрослеющую мудрость. Каждый день для меня – это новое посвящение в тайны Жизни. Если ты считаешь, что я подготовлен и не опорочу твоё светлое имя, то я вызовусь на это посвящение.

Взгляд Учителя наполнился любовью и он ответил: - Сын мой, радуют меня твои слова, и чувствую я, что это испытание тебе по силам. Именно такие ученики и проходят это посвящение. Сохрани навсегда эту скромность и чистоту помыслов, и твой дух достигнет многого.

Учитель отвёл меня в сферический, едва освещённый зал и оставил меня один на один с самим собой. Прошло достаточно много времени, но ничего не происходило. Мне никто не объяснил, что я должен делать. А вдруг испытание уже началось, а я стою и напрасно трачу время? И тогда я понял, что понять смысл испытания является частью посвящения.

Я сел удобнее на пол, расслабил тело и стал концентрироваться на своих мыслях и чувствах. Постепенно разум успокоился, мысли и волнения рассеялись. Моё дыхание замедлилось и стало почти незаметным. Время будто остановилось, и я слился с безмолвной пустотой.

Я не знаю, сколько времени я провёл в полной неподвижности, но вот пустота стала сгущаться. В ней возникло едва заметное движение, и в недосягаемой вышине словно возник невидимый центр притяжения. Сосредоточенный и бесстрастный, я отдался этому движению, и меня плавно, но неотвратимо увлекло, словно я устремился навстречу истоку себя и своей жизни.

И вдруг, совершенно неожиданно в моей голове прозвучал не членораздельный голос, но цельная и чёткая мысль, сформированная, будто готовая картина:

- Сейчас ты забудешь, кто ты есть и отправишься в своё прошлое. Ты будешь знать и чувствовать лишь то, что знал и ощущал в то время. Не смотря на это, твоя душа должна проявить обретённую силу и прожить по-новому ключевые события твоей жизни. Кем ты выйдешь из них, тот ты и есть, невзирая на свои достижения в Храме!

И тут передо мной хаотично промелькнули картины моей жизни, постепенно уходя в прошлое, словно неведомая сила отбросила меня во времени назад, и я погрузился в забытьё.

**Гнев**

Я опомнился юношей, которого моя мать послала за продуктами на базар. Мы жили тогда скудно, и мать дала мне всего несколько монет, чтобы я купил хотя бы хлеба и сыра. На базаре в тот день была шумная толчея, меня толкали со всех сторон, но вдруг интуитивно я почувствовал, как кто-то достаёт у меня из кармана кошелёк с деньгами.

Я резко обернулся и увидел мальчишку и его испуганные глаза. Он быстро отпрянул в сторону и побежал прочь с моим кошельком. Возмущение и гнев обуяли меня от такой низости. Я мигом помчался за ним и хотел уже крикнуть «Вор!», но тут перед моим взором словно промелькнула картина длиною в жизнь. Вот на мои крики и бегущего мальчишку люди обращают внимание. Вот его задерживают. Вот его публично наказывают. Вот он становится изгоем. Вот много позже он становится преступником. Вот его ловят. Вот и вся его разрушенная жизнь.

Мой гнев затих. В нерешительности я остановился, глядя вслед убегающему мальчишке. У меня словно не было сил преследовать его. Я медленно побрёл домой, мучаясь, что же я скажу матери? Мне было стыдно, что я оставил семью голодной, но я чувствовал, что иначе поступить просто не могу.

Когда я вернулся домой, то виновато признался, что у меня украли деньги. Мать тяжело вздохнула и молча обняла меня. Потом я сел в углу. Все мои мысли кружились вокруг произошедшего, и я снова и снова переживал этот злополучный момент, вопрошая все силы на свете, зачем я увидел эти картинки с историей маленького воришки? А вдруг я сам это всё придумал и позволил ему безнаказанно скрыться?

Наступил вечер. Вдруг раздался стук в дверь. Я открыл и увидел на пороге того самого, но заплаканного мальчишку со своим отцом. Мальчишка путанно извиняясь, протянул мне украденный кошелёк. Оказалось, что его отец, увидев чужой кошелёк и узнав, откуда он, заставил сына найти нас и вернуть деньги.

Когда они ушли, моё сердце запрыгало в груди от радости. Но не оттого, что нашлись деньги, а от чувства, как невообразимо чудно всё произошло и как хорошо, что над нами всё-таки есть проведение, незримое и справедливое. Счастливый, я будто забылся, а когда опомнился, то оказалось, что за единое мгновение пронеслось несколько лет.

**Малодушие**

Возникшая передо мной новая картина была ужасна. Наш городок стоял на склоне гор. Сильнейший ливень, которого ждала иссохшая земля, вызвал бурный поток воды. Наша небольшая горная речка превратилась в чудовищную, бурлящую, ревущую и несущуюся со страшной скоростью стремнину. Река вышла из берегов и охватила ближайшие дома. Она вырывала с корнем деревья, разрушала мелкие строения, уносила скот и всё, что ей попадалось на пути.

Я стоял недалеко от этого бешеного потока и зачарованно смотрел на эту завораживающую, грозную силу. Вдруг в волнах я увидел соседскую девочку, тщетно пытающуюся спастись. Я будто знал, что она погибнет, и в голове молниеносно всплыла картина оплакивающей её смерть семьи.

Я дёрнулся, чтобы кинуться ей на помощь, но страх будто сковал моё тело. Заметив моё движение, мать крикнула мне: «Назад!». Я мог бы ей повиноваться и оправдывать себя в будущем тем, не мог ослушаться родителей. Но внутренний голос мне кричал: «Спасай немедленно, пока не поздно!». Пересилив малодушие и страх, я бросился в бурлящий поток.

Я хорошо плавал, но очутившись в яростно несущейся воде, понял, что это невозможно. Меня крутило как щепку, било об камни, переворачивало в буранах и водоворотах, а на порогах погружало в кипящую пузырьками, пенистую смесь, в которой невозможно было ни всплыть, ни вздохнуть. Жутко холодная, грязная вода заливала уши, глаза, рот. Тело начало коченеть.

С огромным трудом мне удалось подплыть к девочке, у которой уже кончились силы, и схватить её за платье. Удерживать на поверхности бурлящей воды и себя, и ребёнка было ещё труднее. Я стал ощущать, что руки и ноги перестают меня слушаться, и животный ужас смерти стал заползать ко мне в душу.

Спустя некоторое время на равнине река успокаивалась, и нас вынесло на плёс. Избитые, окоченевшие и наглотавшиеся воды мы лежали на песке и пытались отогреться. Я взглянул на солнечный диск. Его лучи протянулись ко мне, подхватили ввысь и перенесли ещё на несколько лет вперёд.

**Чёрствость**

Я шёл из хлебной лавки. Снова были тяжёлые времена, когда работы было мало и нам едва хватало на хлеб. По дороге мне встретился нищий, которого я часто видел просящим еду и милостыню. Я всегда равнодушно и немного брезгливо проходил мимо него, ибо считал, что человек должен хоть каким-нибудь трудом зарабатывать на жизнь. Тех, кто просит подаяния, я считал либо плутами, прикидывающимися больными, либо ленивыми бездельниками.

В этот раз нищий не сидел, как обычно с протянутой рукой, а скрючившись, лежал на земле. В первый раз шевельнувшееся внутри, непонятное чувство заставило меня подойти к нему ближе. Скорбь и немощь отражались не его грязном, сморщенном лице. И тут моя безучастность и неприятие вдруг отступили. Я подошёл и постарался его усадить, оперев спиной о ствол дерева. Он приоткрыл усталые веки и на меня глянул страдательный, утухающий взгляд. «Зачем?» - еле слышно произнёс он. «Сегодня, небось, помрёт» - равнодушно сказала сидящая рядом нищая.

И вдруг горячая волна сочувствия пронзила меня. За всю жизнь я ни разу не подошёл к нему и ничего не дал! И вот его последний день, который он доживает в горести и скорби, и с этим чувством он покинет мир. Я отломил кусок хлеба от своей скудной краюхи и вложил ему в руку. «Поешь старик» - с нежностью сказал я ему. Он снова глянул на меня, и слеза покатилась по его иссохшему лицу.

Когда я вернулся домой и протянул матери оставшийся хлеб, она вопрошающе посмотрела на меня. «Неужели ты съел хлеб, не дойдя до дома» - спросила она.

- Нет мама, я дал поесть одинокому, умирающему человеку, - ответил я.

- Зачем же ты это сделал, если знал, что он всё равно умрёт? – спросил отец.

И я ответил: - Чтобы он умер в благости, а не в отчаянии. Нас ведь учат: что человек будет чувствовать в момент смерти, в том мире и будет обитать его душа. А он был полон скорби и отчаяния. Я не хотел обречь его на такие страдания.

После этих слов я почувствовал, как ощущение силы заполняет моё юное существо. Эта сила подхватила меня и унесла ещё дальше.

**Ненависть**

Я стоял на площади у позорного столба, где обычно у нас проходил суд. На площади было много людей. У позорного столба стоял мой действительный отец. И тут я начал вспоминать, что между нами произошло.

Я вспомнил, как однажды, когда мне ещё не было десяти лет, ко мне на улице подошёл незнакомый человек. Он очень странно себя вёл и взволнованно смотрел на меня. Неожиданно для себя я отметил, что чем-то похож на него. Я уже хотел уйти, но он взял меня за руку и сказал, что он мой настоящий отец. Смутившись, я убежал домой. Дома я рассказал матери произошедшее со мной и спросил её, что это за человек? И тогда она рассказала мне свою историю.

В молодости у матери был жених. Однажды, катаясь вдвоём на лошади, они ускакали в лес. Это была чудесная романтическая прогулка. Молодой человек был очень нежен и внимателен, и в конце концов, моя мать уступила его горячим ласкам и просьбам. И вот, когда они утомлённые лежали на траве, на них набрели лесные разбойники. Их намерения были очевидны и недвусмысленны. Жених так испугался, что вскочил на лошадь и, оставив мать, ускакал один, боясь, что вдвоём на лошади разбойники их догонят.

Разбойники изнасиловали мать, но отпустили живой. Жених, стыдясь своего поступка и боясь быть опозоренным, отказался от свадьбы. Моя мать забеременела, и будучи не замужем, была опорочена. Все бывшие ухажёры, узнав о беременности, быстро исчезли. На счастье матери ей встретился мой новый, воспитавший меня отец, который разглядел её прекрасную душу и женился на беременной, спася меня и мать от ещё большего позора.

Когда мать родила меня, бывший жених, пытаясь загладить вину, предлагал ей свою помощь, но мать его прогнала. Наш городок был небольшой, и рано или поздно, но правда выплывала на свет. Вскоре про бывшего жениха пошла дурная слава, и все его дела пошли наперекосяк.

Я любил того, кого считал отцом и гордился им. Поэтому узнав о настоящем отце и его поступке, я всей душой возненавидел его как недостойного, по моим понятиям, даже называться мужчиной и отказывался признавать его отцом. Когда я его ещё несколько раз встречал, я говорил, что презираю его и отказываюсь когда-либо простить его низость и трусость.

И вот я стою на суде, где его судят за неуплату долга. Противоречивые чувства раздирали меня на части. Да, это тот, кто даже не пытался спасти от надругательства мою мать, а спасал лишь свою жалкую жизнь. Но с другой стороны это тот, кому я обязан жизнью.

Чем дольше шло разбирательство, чем явственнее становилась безнадёжность его положения, тем большее смятение восставало во мне, будто от меня зависела его дальнейшая судьба. И тут вновь в моей голове пронеслись видения. Я увидел, как за долги у моего ненавистного отца отнимают дом, но денег всё равно не хватает, и за это его посылают на рудники. Я радуюсь справедливому возмездию. Я больше никогда его не вижу. И только чувство, что я – черенок, отрезанный от корня, остаётся в моей душе.

Всё так и стало происходить. Суд постановил забрать у должника дом, и если он в течение трех дней не оплатит остаток долга, то отправить его на тяжелые работы. Но неожиданно для себя я не почувствовал радости от пришедшего возмездия. Неожиданно моя ненависть к отцу сменилась болью за него, и я понял, что не смогу с нею жить.

Я прибежал домой, достал все свои скромные деньги и бросился к матери. «Я считаю, что он справедливо это заслужил, но ради меня спаси его» - сказал я ей с мольбой. С любовью глядя на меня, она лишь кивнула головой и прижала меня к материнскому сердцу. И вновь, поглощённый нахлынувшей радостью, я перенесся в новое время.

**Алчность**

Я стал уже молодым мужчиной. Я стал известен как искусный мастер и вместе с несколькими избранными мастерами изготавливал доспехи для царских воинов. Заказы нам делал советник главного военачальника, который славился своей хитростью и корыстностью.

И вот ко мне пришёл этот советник и завёл лукавый разговор, как я живу, хочу ли я жениться, хочу ли заработать на новый богатый дом, хочу ли жить в достатке и довольстве. «Кто же не хочет», - отвечал я, пытаясь понять, к чему он клонит. И тогда, прочитав в моих глазах простодушие и доверие, он предложил мне пойти на хитрую уловку, небольшой подлог.

Он сказал, что мне, как опытному мастеру, должны быть известны приёмы, позволяющие из простых и недорогих материалов делать доспехи и оружие так, чтобы они выглядели как настоящие – твёрдыми, прочными, красивыми и дорогими. Поскольку заказы на военное снаряжение распределяет и принимает в изготовленном виде он, то он мог бы покрывать мастера, совершающего эту подделку, а за это мастер получал бы часть прибыли. Военные походы случаются редко, и вряд ли обман выйдет наружу. Зато можно заработать целое состояние и обеспечить себя и свою семью на всю жизнь.

Я не был богат, проведя всё детство и юность в бедности. Признаюсь, я мечтал о времени, когда и у меня будет вкусная еда, дорогая одежда и богатый дом. Я мог бы лучше позаботиться о своих родителях и найти красивую, благородную невесту. Вот, всё это было совсем рядом, стоило протянуть только руку, словно сама судьба подводила меня к исполнению заветных желаний. Нужно было лишь дать согласие на маленький обман.

Но тут я представил, что рано или поздно настаёт военный поход. Что солдаты в моих доспехах умирают под ударами вражеских мечей или стрел, потому что их доспехи слабы как солома. А их мечи крушатся от удара о вражеский щит вместо того, чтобы разрубать его. И в мою страну приходят вражеские солдаты и грабят и убивают моих знакомых и родных.

А ещё передо мной промелькнул образ одного знакомого мастера, с которым я когда-то дружил, и я вспомнил, как он сильно изменился за короткое время. У него появились деньги, но он потерял прежнюю жизнерадостность, его глаза пугливо бегали, и с ним стало неприятно общаться. И я понял, что с ним произошло. И отвращение исказило моё лицо.

Увидев, как я изменился, советник отпрянул от меня. Пытаясь меня запугать, он стал говорить, что в случае моего отказа он больше вообще не будет давать мне работу, и я опять буду перебиваться с хлеба на воду. И тогда я взял его за горло и, приблизившись глаза в глаза, сказал, что если только я стану получать меньше работы, чем сейчас, то я лично пойду к главному военачальнику и расскажу ему об этом предложении. И я отбросил рукой гнусного советника к стене.

Советник сжался, испуганно тараща на меня свои маленькие глазки, и выскочил из дома. И тут меня захватила сдерживаемая мной до сих пор ярость. У меня в глазах потемнело, меня закружило, и я провалился в какую-то бездну. Опомнился я уже в другом времени.

**Эгоизм**

Я был уже зрелым мужчиной. У нас в городке был староста, который исполнял приказы царского наместника: собирал подати, отбирал юношей в царское войско и девушек в царский дворец, а также многие личные просьбы и капризы наместника. Поборы наместника были для нас тяжёлым бременем, и мы знали, что они превышают царские подати. А девушки и юноши не всегда попадали на царскую службу и в царский дворец, о многих из них мы больше не слышали. Оставалось только догадываться об их судьбе. Наш староста старался, как мог, облегчить наше бремя, но мало что было в его силах.

Однажды старосту забрала стража наместника за какое-то неисполнение его очередного приказа, и больше он не вернулся. Как мы впоследствии узнали, он был запорот до смерти. И вот после этого известия нам предстояло выбрать нового старосту. Разумеется, быть новым старостой никто не хотел, ибо за эти обязанности ничего не платилось, это было лишь выражением доверия горожан, а рисковать приходилось головой.

Когда выяснилось, что все кандидаты на старосту отказываются наотрез, то люди стали уговаривать пользующихся уважением горожан занять эту должность. Зная мою принципиальность и неподкупность, люди обратились и ко мне, призывая меня принять эту должность и защитить горожан от произвола наместника. Люди клялись проявить со мной солидарность в случае, если наместник решит меня несправедливо наказать, и даже жаловаться на наместника царю. Но я знал, что это пустые обещания и случись что, я окажусь один на один со смертельной угрозой. У меня была хорошая работа, я был счастлив и планировал жениться.

«Зачем тебе это? Зачем подвергать свою жизнь ненужной опасности?» - шептал мне голос здравомыслия. Совесть хотела что-то возразить, но я заглушил её голос и, как и все остальные, ответил отказом.

Узнав, что новый староста не выбран, наместник приехал к нам со своей стражей. Он собрал всех взрослых мужчин на площади и объявил, что если не найдётся доброволец, то он сам выберет нам старосту, и нам, скорее всего, этот выбор не понравится. Но всё равно никто из нас не рискнул вызваться. Никто не хотел быть жертвой жестоких требований наместника. Каждый, включая меня, надеялся, что судьба стать следующим страдальцем минует его.

И тогда наместник, окружённый стражей, заставил нас по одному подходить к нему и становиться на колени. Он хорошенько разглядывал каждого, словно примерялся, и звал следующего. Наконец, когда очередь до меня ещё не дошла, он остановился на одном тщедушном горожанине и объявил, что тот будет нашим старостой.

Мужчина был главой семьи с трёмя малыми дочерями, и было видно, как поникла его голова, как зарыдала его жена, как удручённо на него смотрели остальные. И тут совесть заговорила снова во мне, и я не пытался её заглушить. «Ты можешь спасти его от злой участи. Ты можешь помочь всему городу. Ты сильный и у тебя нет семьи, которую ты подверг бы опасности. Решайся или ты такой же мелкий эгоист как большинство из них».

И тогда я вышел вперёд и сказал: «Наместник, я буду старостой. По закону мы можем в любое время переизбрать старосту, если прежний нас не устраивает. Я уверен, что все присутствующие поддержат мою кандидатуру».

В воздухе повисла немая тишина. Все стояли, затаив дыхание. Наконец, наместник хмыкнул в ответ на моё высказывание и обвёл взглядом горожан. По толпе прокатилась волна облегчения. Послышались робкие голоса: «Да, да, поддерживаем!» Я понял, что в моей жизни наступил крутой поворот. Но тут картина оборвалась, и меня вновь унесло куда-то вдаль во времени.

**Гордыня**

Я несколько лет уже был старостой и пользовался среди жителей заслуженным уважением. Мне удавалось взывать где-то к благоразумию наместника, а где-то к его страху прослыть плохим слугой перед царём, а таких царь тоже не жаловал, и уберегать таким образом горожан от чрезмерных страданий. Но в остальном тяжкое бремя оставалось тяжким. Я старался поровну, по числу членов семьи распределять собираемые подати, лишь изредка делая исключения.

Однажды ко мне пришла женщина и стала умолять уменьшить сбор, причитающийся на её семью. Она говорила, что её муж болеет и не может полноценно трудиться, что у них есть малые дети, что приходится кормить их стариков, которые уже работать не могут, и если не уменьшить сбор с её семьи, им придётся голодать. Я часто слышал такие слезливые истории и поэтому отвечал ей, что у неё есть старшие дети, которые могут трудиться, что она сама сильная женщина, что у всех в городе положение не лёгкое и не надо требовать для себя послаблений за счёт других, ибо наместник не уменьшит сумму поборов из-за её положения. Вся в слезах она ушла, но я чувствовал свою правоту, ибо уменьшив сбор с неё, я должен был обременить кого-то другого.

На следующий день ко мне пришёл старик и сказал, что я возгордился, считая себя праведным и справедливым, и на самом деле таковым не являюсь. Его слова оскорбили меня до глубины души. Я так много сделал для жителей, я вызвался быть старостой, когда все мужчины струсили, я до сих пор рискую своей головой, а он бросает мне несправедливые обвинения.

- Как ты смеешь старик за всё, что я сделал, упрекать меня в гордыне и несправедливости? – воскликнул я полный негодования.

- Хорошо, - ответил старик, - я расскажу тебе, за что я так тебя назвал. У нас в городе есть отец - глава семьи, который нагружает всех своих детей от мала до велика, и мальчиков и девочек, и здоровых и больных одинаково тяжёлой работой. Некоторые дети не выдерживают и умирают от непосильного труда, а ты эту жестокость допускаешь. Скажи, если ты действительно праведен и справедлив, что заслуживает этот отец?

- Это жестокий и неразумный отец, - воскликнул я. – Он заслуживает наказания перед всем народом. Кто он?

- Ты и есть этот жестокий отец! Разве ты не понимаешь, что все семьи в городе - дети твои и находятся под твоей опекой? Разве ты не знаешь, что все они обладают разными возможностями к труду и заработку даже при одном и том же количестве детей и стариков?

У меня в голове мелькнула страшная догадка. Моё сердце оборвалось.

- Вчера у тебя была несчастная женщина, у которой муж тяжело болеет, а лечение ей не по карману. У неё кроме старшего сына двое маленьких детей и еле передвигающиеся старики. Она просила тебя уменьшить сбор с семьи, но ты отказал. Когда она пришла домой в горе и сказала, что им придётся голодать, то её старики покончили с собой, чтобы не быть обузой.

Я замер в ужасе. Я своими руками убил двух стариков! Что я наделал?! Конечно, я мог бы сказать жителям, что такова жизнь. Я мог бы спросить их, кто из них готов платить за чужую семью? Я мог бы им напомнить, что все они отказались пожертвовать собой и вызваться на должность старосты и до сих пор никто не хочет им стать. Я мог бы оправдать свои действия перед всеми жителями города, но только не перед самим собой.

- Отец! – воскликнул я, - Прости! Ты прав, я заслуживаю наказания, и я не заслуживаю права далее быть старостой над вами.

- Да, - ответил старик. - Ты заслуживаешь наказания, и ты сам себе его выберешь и сам исполнишь. Но ты продолжишь быть старостой. Я запрещаю тебе покидать этот пост и верю, что больше ты такой ошибки не совершишь.

И он ушёл, прихрамывая и с трудом держась на ногах. Слабый, дряхлый старик. Но в моих глазах он обладал великой силой обращаться к душе человека и великой способностью видеть правду жизни. Я поклялся, что до конца моих дней буду помогать семье несчастной женщины, которую я лишил её родителей. И ещё я поклялся, что потрачу все свои силы, чтобы обрести такую же, как у этого старика, мудрость и способность взывать к душам людей, отрезвляя их от дурмана самомнения. Я унёсся своими мыслями вглубь размышлений и видений и внезапно в них потерялся, а когда опомнился, я был уже в пути.

**Тщеславие**

Я шёл в Храм, стоящий на окраине нашего городка. Я хотел спросить у кого-нибудь из жрецов, как мне достигнуть мудрости? Мне давно казалось, что за этими высокими, каменными стенами есть ключи от всех тайн жизни.

Я подошёл к массивным, железным воротам Храма, и обычно глухо закрытые ворота передо мной открылись. При виде этого величественного зрелища по мне прошёл священный трепет. Я был удостоен чести быть принятым в Храме! В Храме меня ждала просто божественно прекрасная жрица в прозрачном хитоне, открывающем взору неземную красоту её тела. Её глаза светились чарующим светом. Казалось, ради одного прикосновения к ней можно умереть.

Звенящим, как колокольчик, голосом она сказала: «Ты избранный, и я давно жду тебя. Я отслеживаю твою судьбу. Ты свершил в жизни много достойных поступков, на которые способны лишь немногие. Твоя сила велика, но ты этого ещё не знаешь. Ты многого добьёшься, и слава найдёт тебя. Однажды ты станешь могущественным правителем, либо высшим жрецом Храма. Здесь и сейчас ты сам можешь выбрать свою судьбу. Такое право даётся не каждому».

От её слов у меня захватило дыхание и голова пошла кругом. Неужели это происходит со мной? Неужели я заслужил признание мудрейших? Неужели мои заслуги заметили служители самих богов? А вдруг и правда, мне предназначена особая стезя?

- Но перед этим, пока ты не связан обетами, ты должен дать мне ребёнка, - продолжала жрица. - Мне открыто будущее, и вот я вижу исполнение древнего пророчества – от тебя должен появиться на свет Великий Посвящённый, которого давно ждёт наш мир».

Я смотрел на неё и не верил своим ушам. Ради неё можно было пойти на любую жертву, хоть на смерть. А мне предлагается то, о чём и мечтать невозможно. Большей награды в жизни просто не бывает! Лишь одно меня останавливало, могу ли я злоупотребить её ошибкой? Я то знаю, что до таких заслуг мне далеко как до звёзд, и скорее всего ей нужен кто-то другой.

И собрав всё своё мужество, я ей ответил:

- Ты ошибаешься, божественная. Я простой кузнец. Наверное, в твоих видениях был кто-то другой.

Её глаза сверкнули. - Ты не веришь мне, высшей жрице? – спросила она строго.

- Прости, говорящая с богами, - ответил я. – Я мало в этом смыслю. Но я думаю, что Великий Посвящённый сам найдёт способ прийти в наш мир, и это не будет зависеть от решения кого-либо из простых смертных.

Она пристально смотрела мне в глаза, а потом спросила: - Зачем ты пришёл в наш Храм?

- Я пришёл всего лишь за мудростью, - кротко ответил я.

И тут она посмотрела на меня с любовью. Любовь струилась из её глаз, и я, будучи не в силах оторваться от её волшебного взгляда, стал растворяться в их бездонной глубине, пока окружающий меня мир не исчез в моём сознании. Лёгкого как листок, меня подхватило и унесло.

Придя в себя, я очнулся сидящим на полу в сферическом зале. Передо мной сидел мой Учитель и, улыбаясь, смотрел на меня.

- Ты справился, сын мой, и благополучно вернулся, - сказал он.

- Учитель, где я был? – кинулся я к нему с вопросами. – Это происходило на самом деле или мне всё приснилось?

- Ты был в мире образов и мыслеформ. Для души он столь же реален, как и наш материальный мир. Жрецы, соединившись с твоим сознанием, перенесли тебя мысленно в прошлое, и ты словно заново переживал события своей жизни, но уже своей возмужавшей и набравшей силу душой. Ты исправил свои прежние ошибки и не поддался на новые.

- Учитель, но в конце я видел себя уже зрелым мужчиной, и со мной происходило то, чего я ещё не пережил и не мог знать.

- Да, сын мой, это был один из возможных путей твоей жизни, если бы ты не пришёл к нам в Храм. Твоя душа и твой разум проявили себя во всех ситуациях достойно умудрённого опытом, обретшего мудрость, зрелого мужчины. Ты смог обуздать свой гнев и проявить вместо него доброту. Вместо бывшего ранее малодушия ты явил настоящее мужество, а вместо чёрствости – сострадание. Ты смог усмирить ненависть, обратив её любовью. Ты не поддался алчности и не пошёл путём лжи, выбрав бескорыстие и честь. Ты победил свой эгоизм жертвенностью, а свою гордыню смирением. И наконец, тщеславие не затмило твой разум, потому как оберегом была скромность.

- Учитель, значит, я был в возможном будущем? Как это возможно?

- Время властно только над миром форм. В мире образов время подчинено силе мысли. Твой бывший мир и мир будущего создавался сознанием жрецов. Все образы и течение времени в этих мирах управлялись их сознанием. Тебе кажется это невозможным? Вечные существуют вообще вне времени. Для них есть лишь время, текущее в материализованном их всемогущим сознанием мире. Таков и наш мир, и наша жизнь в нём – такое же посвящение, как и то, что только что прошёл ты.

**Глава 7. Гильгамеш**

**Сон царя Урука**

В эпоху, когда Гайя была водима Великим Небесным Быком**[[13]](#footnote-13)**, мне довелось родиться в царской семье I династии города Урука в Древнем Шумере. Моим отцом стал правитель Урука, прославленный царь и герой Лугальбанда во время выполнения ежегодного обряда священного брака с высшей жрицей храма, посвященного богине домашнего животноводства Нинсун. Царь умилостивлял богиню всю ночь и его труды не прошли даром. В тот год отары овец и коров утроились и родился я. Моя мать - богиня Нинсун**[[14]](#footnote-14)** дала мне имя Гильгамеш.

Боги были благосклонны ко мне, наделив меня высоким ростом, громадной силой, живым умом и бьющей ключом энергией. За эти качества и обстоятельства рождения люди считали меня полубогом. Меня живо интересовало буквально всё: боги, науки, оружие, строительство, война, женщины и всему этому, не ведая запретов, я отдавался до самозабвения. Моя душа радостно рвалась всему новому навстречу. Так прошла юность, но вскоре умер мой отец, царь Урука Лугальбанда и бремя власти над городом жрецы единодушно передали мне.

Тогда я почувствовал весь груз ответственности царя перед народом. Нас окружали могучие, неведомые стихии, приносящие нам засуху, наводнения, болезни, набеги саранчи, мор скота, разбойные нападения чужих племён и многие другие несчастья и при любом немаловажном происшествии все взоры моих сограждан устремлялись с мольбой и надеждой ко мне. Жрецы невразумительно толковали всё как наказания богов за скудность жертвоприношений, но царю надо было принимать действенные решения - ведь иначе он не царь народа, а просто прислужник богов.

И я каждый день энергично и усердно исполнял обязанности правителя: рассматривал жалобы, судил, принимал решения и назначения, проверял городские стены, каналы, амбары и запасы зерна, обучал воинов владению оружием и тренировался сам, участвовал в богослужениях, а по ночам также рьяно предавался страстям с храмовыми жрицами. Дни и ночи буквально пролетали, но я с нетерпением ждал следующий день и следующую ночь, ибо я купался в бешеном потоке моей жизни, находя во всём величайшее наслаждение.

Так прошло несколько лет, пока я не увидел странный сон, изменивший всю мою жизнь. То была ночь священного полнолуния**[[15]](#footnote-15)**. После завершения торжественного обряда в честь бога Луны Нанны и его продолжения на ложе верховной жрицы Лунного храма, ко мне во сне пришёл сам Луноликий и показал страшную картину. Я видел мой процветающий город Урук, его славные каналы и стены, его прекрасные дворцы и храмы. Но вот, вдали разверзлись кряжистые горы и из чрева земли, из самого Кура**[[16]](#footnote-16)** появился гигантский демон - многоликий Хувава, способный менять свой облик. В этот раз он был многоруким великаном с тремя головами. Он шёл, закрывая собой солнце, поражая всё живое своим смрадным дыханием и разрушая всё на своём пути. Даже зелёная трава от его следов становилась увядшей, будто прошлогодней. Вот он приблизился к моему городу и от его шагов зашатались и стали рассыпаться городские стены. Вот пошёл он по главной улице Урука и стали обрушаться крыши и стены домов, стали гибнуть и разбегаться жители. Вот подошёл он к моему дворцу и, запустив в окно руку, схватил меня прямо с ложа, извлёк из дворца и поднёс к своим головам. Я не мог пошевелиться в его сжатом кулаке и чувствовал, как покидают меня мои силы, как стремительно стареет и дряхлеет мой тело. Его три пары жёлтых глаз буквально пронзили меня и я в ужасе очнулся ото сна.

Я тотчас покинул жрицу, пошёл во дворец и позвал своего учителя древней мудрости, старого жреца бога Ану**[[17]](#footnote-17)**. Я рассказал ему свой сон и спросил, что он значит, ибо понял, что мой сон – вещий. Долго сидел старый жрец, закрыв глаза и погрузившись в молчание. Наконец, он обратил ко вне свой взор и промолвил:

- Гильгамеш, не отвечает на мои воззвания Ану, не отвечает Инанна. Я должен идти в храм и весь день провести во взывании всех богов, чтобы найти того, кто сможет открыть тайный смысл твоего сна. Приходи ко мне к ночи, но не прикасайся весь день ни к еде, ни к вину, ни к женщинам, чтобы услышать истинный ответ на своё видение.

Первый раз в моей жизни день тянулся мучительно долго, ибо чем бы я не занимался, передо мной стояла страшная картина разрушений моего города и жёлтые, пронзительные глаза демона Хувавы. Наконец солнце склонилось на западе, отдав свой последний луч небу, и я отправился в храм к своему учителю.

- Гильгамеш - сказал мне старый жрец, - твой сон поистине покрыт божественной тайной, ибо никто из богов не открыл мне его значение. Мне было лишь сказано, что смысл его настолько сокровенен, что ты сам должен его постигнуть, ибо предназначен он лишь тебе. Я лишь могу отвести тебя в подземный склеп, уложить на каменное ложе богини Эрешкигаль**[[18]](#footnote-18)**, где ты, выпив её напиток, перенесёшься в мир богов. В нём ты сам должен получить ответ на свой вопрос. Но путешествие это небезопасно, боги могут тебя не отпустить обратно в мир людей. Подумай хорошо, готов ли ты, так ли важен тебе ответ на свой вопрос. Ведь смерть и её слуги хоть и могут принимать любые образы, но они всё равно приходят ко всем без исключения – простым людям и царям, народам и городам и никто не может избежать встречи с ними.

- Нет, учитель – ответил я. – Я не смогу править дальше, не узнав, что означает этот сон. Лучше остаться вечно лежать на ложе Эрешкигаль, чем жить в страхе ожидания неизвестных бедствий. Я готов, веди меня.

**Энкиду**

И старый жрец отвёл меня в подземный склеп, никогда не видевший света солнца, дал выпить чашу с горьким напитком, уложил на каменное ложе и вскоре темнота поглотила мой разум и унесла в мир видений. Я очутился у подножия великих гор, уходящих за облака. В горной расселине я вновь увидел демона Хуваву. Достав свой царский меч и двуглавый топор, я приготовился к бою. Но демон, смеясь, прорычал мне:

- Гильгамеш, жалкий смертный царь жалкого Урука! Ты спешишь превратиться в прах и забвение, когда срок твой ещё не настал? Кто ты такой, чтобы вызывать саму Вечность на поединок? Ты не сможешь совладеть даже с самим собой, а не то, что с бессмертной Смертью!

И тут со мной стало происходить что-то невероятное. Меня пронзила ужасная боль, как будто меня разрывают на части. Моё тело стало раздваиваться, словно из него вылезало ещё одно существо. От моих рук отделились ещё одни руки и упёрлись мне в грудь, силясь вытянуть ещё одно тело. Затем появились ноги, затем голова и дикое, незнакомое мне лицо свирепо посмотрело мне в глаза. В ужасе я сам упёрся в него руками, пытаясь отбросить от себя, и наконец, со звуком рвущихся жил от меня отделилось его туловище.

Напротив меня стоял моего роста, громадный как бык, с кривыми ногами и узловатыми руками, волосатый дикарь. Остолбенев, я смотрел на него, он пронизывающим взглядом смотрел на меня. Это длилось несколько мгновений, после чего дикарь яростно бросился на меня. Тут гнев вспыхнул во мне, я в страшном бешенстве схватил его и мы сплелись в отчаянной борьбе.

Я сразу же понял, что он равен мне по силе. Со мной это было впервые, ещё ни один человек не мог мериться со мной силой. Мы боролись, рыча и ревя как дикие звери, не выпуская друг друга из объятий. Никто из нас не уступал победы. Мы впились налитыми кровью и горящими животным огнем глазами друг в друга. Я жаждал убить его, переломить ему хребет, услышать звук крушащихся рёбер. Жуткая ненависть переполняла меня. Никто и никогда не оказывал мне такого сопротивления. Но он был словно гора, я чувствовал, что не могу его одолеть, и он меня тоже.

Я потерял счёт времени нашей борьбы. Но вот, я почувствовал, что его сила начинает слабеть, его ноги подкосились, он тяжело упал наземь и я рухнул на него. Победа! В ту же минуту вся переполнявшая меня ненависть улетучилась без остатка. Я словно почувствовал, что мы две половинки одного целого. Я вдруг понял, что знаю его, сколько помню себя. Мы всю жизнь боролись друг с другом внутри меня и сейчас, когда я наяву увидел своего соперника, я проникся к нему душою, словно желая соединиться с ним вновь. Я чувствовал, что во мне был бог, а в нём была земля. Я сошел с неба на землю, он вырос из земли к небу. Мы встретились, чтобы стать одним целым в мире людей, Гильгамеш и Энкиду.

И тут, лежа на земле, мы оба зарыдали, как будто оба поняли, что произошло между нами. Мы оба почувствовали, что созданы друг для друга, чтобы прожить единую жизнь. Это не было той странной любовью между мужчинами, когда они обходятся без женщин. Это была любовь Создателя, вселённая им в свои создания, которые ею прониклись и готовы её разделить.

**Хувава**

Тут раздался громовой рык демона Хувавы:

— Черви! Вы смогли обмануть богов, зажёгши между собой пламя дружбы вместо того, чтобы утонуть во мраке ненависти и гнева. Но слуг властелина преисподней вам не одолеть.

И вот, с того места, где находился демон Хувава, ввысь поднялось существо, напоминающее гигантскую летучую мышь с хищным, загнутым клювом и козлиными рогами на уродливой морде. Его перепончатые крылья и петушиные лапы заканчивались когтями, похожими на огромные ножи. Оно горделиво расправило свои безобразные крылья и вытянуло голую, бородавчатую шею, будто хотело пленить нас своим неприглядным видом. Но мы лишь достали своё оружие, приготовившись к бою, и тогда оно устремилось на нас. Оно с лающим клекотом кружило над нами, пытаясь пронзить нас своим мощным клювом и страшными когтями или поддеть своими крюковатыми крыльями. Благодаря неуклюжести демона нам удавалось уклоняться от его атак, пока Энкиду не изловчился и не разрубил ему крыло своим мечом.

Демон грузно рухнул вниз, лихорадочно колотя одним крылом по земле. Я подскочил к его массивной туше и со всей силы вонзил в неё меч. Тело демона свело судорогой.

— Поистине, ты великий герой! – хрипло проклекотал демон. — Оставь мне жизнь и я буду служить тебе. Кто из царей может похвастаться демоном у себя на службе?

Не поддаваясь на лесть, я рубанул топором по его голой шее. Но в тот же миг гигантская летучая мышь стала постепенно превращаться в рой навозных мух, окруживших меня и Энкиду. Ослепленные лезущими в глаза, рот и уши насекомыми, мы пытались схватить руками расползающегося Хуваву, но ощущали лишь колыхающуюся тучу зудящих, гадких тварей. Бесполезно махая руками, мы услышали из мушиного роя звенящий миллиардами крылышек голос Хувавы:

— Глупцы, вам меня никогда не убить. Древо моей жизни вам недоступно. – Рой удалился и его адский хохот пронёсся по ущельям.

Мы с Энкиду переглянулись и наши взгляды устремились на лесистый склон горы в поисках древа жизни, всё выше и выше. Которое из деревьев? Они все одинаковы. И тут наверху в седловине меж двух горных вершин я увидел исполинский, корявый кедр. Его гигантские скрюченные ветви переплетались с такими же уродливыми корнями. Я почувствовал - это мог быть только он.

Мы кинулись взбираться сквозь лес на вершину, но лес оказался непроходимыми зарослями. Мы выхватили топоры, чтобы расчистить себе дорогу. Но с первым же взмахом наших топоров словно буря прокатилась по кронам деревьев и всё вокруг пришло в движение.

— Кто осмелился проникнуть в запретное место, где боги разговаривают друг с другом?! – зловеще зашелестели листья. Корявые ветви и корни деревьев жадно потянулись к нам, пытаясь скрутить наши руки и ноги. Но мы, рубя всё вокруг себя и защищая спину друг другу, буквально прогрызались сквозь лес к заветному дереву.

Тени в лесу стали прямо на глазах сгущаться и превращаться в могучие чёрные жгуты, которые как гигантские лианы стали собираться вокруг нас, намереваясь сдавить нас в своих чудовищных оковах. Мы с Энкиду почувствовали, как страх от приближения неведомой, грозной силы холодит наши члены и подступает к самому сердцу. Мы встали ближе друг к другу, готовясь, возможно, к последней схватке. Но стоило нам соприкоснуться плечами, как наши тела окутало голубое сияние. Чем сильнее мы сжимали наши мечи и топоры, чем решительнее были готовы сражаться хоть со всеми демонами Кура, тем сильнее становилось сияние. Вот оно коснулось ближайших лиан-жгутов и они бессильно растворились в сиянии, исходящем от нас. Так, шаг за шагом расчищая себе путь топорами и не давая приблизиться невидимым лесным демонам, мы поднялись к седловине.

Мы остановились в десятке шагов от исполинского кедра. Дерево ощетинилось, размахивая уродливыми ветвями. Земля вокруг вспучивалась горбом. Гору, казалось, колебали подземные бури. Балансируя на ходящей ходуном земле, мы принялись рубить и корни и ветви - всё, что попадалось нам под руку.

Тут земля под нашими ногами избороздилась трещинами и из них стали появляться отвратительные, изгибающиеся кольца то ли змея, то ли гигантского белёсого червя. В одной из трещин появилась голова этого монстра. Он распахнул свою омерзительную, заполненную кривыми шипами пасть и потянулся ко мне. Вдруг рядом с ней на теле червя раскрылась новая пасть, за ней вторая, третья и дальше по мере того, как из земли выдавливалось жирное, кольчатое тело демона Хувавы. Все пасти шипели, алчно раскрывая глотку, и пытались схватить всё, что только попадалось на пути извивающегося оплывшего тела, не гнушаясь даже ветвями и корнями корявого древа жизни.

Я с размаха рассёк топором приближающуюся ко мне отвратительную морду подземного демона. Тошнотворная слизь брызнула из рассечены от топора. Другие пасти зашипели сильнее и жадно потянулись к нам. Мы с Энкиду стали неистово месить топорами эту чавкающую от ударов тучную плоть, пока она не затихла в конвульсиях.

Но и это был не конец. Оставшееся тело червя вдруг стало набухать и лопнуло, обрызгав нас зловонной жидкостью, и из него появился чудовищный скорпион, у которого было по одной голове и паре жутких клешней на каждом конце тела. На каждом боку у него росло по изгибающемуся хвосту с длинным, острым жалом. Кружа и размахивая страшными клешнями, он стал осторожно подбираться к нам. Каждая его голова с завистливыми, выпученными глазами поглядывала то на нас, то на соседнюю голову, будто они соперничали друг с другом.

Внезапно скорпион кинулся на нас. Мы взмахнули топорами, но скорпион ловчил и увёртывался от наших ударов. Он хитрил, пытаясь подставить одну голову, а схватить другой. Его жала на хвостах будто кривые мечи исполняли смертный танец. Стараясь запутать скорпиона, мы стали кружить вокруг него, одновременно нанося быстрые удары. Против нас двоих ему не суждено было устоять,

Когда издыхающий скорпион, наконец-то, замер, мы бросились к дереву жизни Хувавы, не дожидаясь появления очередного монстра. Наши топоры вонзились в коряжистый кедр и тут волной поднялся оглушительный вой, переходящий в раскаты грома. Не останавливаясь, мы вонзались в ствол древа свои раскалившиеся топоры. И вот, древо жизни Хувавы с грохотом упало. На его месте зияло жерло, уходящее в самую преисподнюю, из которой, стелясь по земле, выползал чёрный дым.

**Инанна**

Мы с Энкиду спешно покинули это жуткое место и стали спускаться сквозь затихший лес с горы. Небо начало светлеть и вот над горизонтом появилась сверкающая нежнейшим светом Утренняя Звезда**[[19]](#footnote-19)**. Я смотрел на её красоту, и словно отвечая мне, она вспыхнула вдруг на миг ярким светом и один её луч упал прямо с неба на кромку леса недалеко от нас.

Лесная поляна перед нами наполнилась сиянием, будто все звёзды неба послали на неё свой свет. Посередине поляны стояла стройная прекрасная девушка. Её глаза с восхищением смотрели на меня.

— Инанна**[[20]](#footnote-20)**, богиня! — как стон вырвалось из меня.

— Да, мой герой, — как колокольчики прозвучал голос богини. — Я пришла к тебе, мой могучий! Ты сразил этого мерзкого подземного демона, так докучавшего нам, небесным богам. За это я вознагражу тебя великой славой, богатством и своей любовью. Но ты должен оставить этого дикаря, он не чета нам.

И она как по воздуху подплыла ко мне. Её рука легким движением сняла заколку и накидка упала с её плеч. Я застыл в предчувствие блаженства, не смея поверить, что прекрасная богиня распахивает передо мной свои одежды.

— Постой, Утренняя Звезда! — превозмогая страстное желание коснуться её сладкой груди, прошептал я. Меня разрывала страсть на части при виде её тела, опьяняющего разум. Но расставание с Энкиду разорвало бы моё сердце.

— Мой царь! Я хочу рук, которые ласкали бы мое тело, - звучали переливы её голоса.

— О, светлая богиня, — взмолился я. — Твоя красота для богов, а не для людей. Они сгорают в ней, как бабочки в огне. Прошу, оставь меня.

Глаза у богини потемнели. — Ты отказываешь мне?

— Да, госпожа,  — ответил я. — Нет счастья мужам, которые тебя любили. Ты забавляешься ими, забираешь их силы, а потом каждого из них постигают беды. Они теряют всё, от чего ради тебя отказались. А потом и ты их бросаешь так же легко, как забираешь. Лучше я пойду с моим другом своей дорогой.

Прекрасное лицо богини исказилось от гнева. – Ты предпочёл дикаря самой богине! Ты пожалеешь об этом! - И сразу померкло сияние звёзд, освещавших её, и она растаяла в утреннем тумане.

На небе зажглась заря и лес посветлел. Мы продолжили свой путь и через некоторое время пред нами предстала удивительная картина. Впереди на упавшем дереве с вызывающим видом сидела демоница, похожая на блудницу. У неё было гладкое, тугое и тёмное тело, едва закрытое покрывалом, и невероятно пышные белые волосы. Она заигрывающе смотрела на Энкиду.

— Могучий красавец, твоё тело рождено для страсти! Я могу подарить тебе такое наслаждение, какого ты никогда ещё не испытывал. Знаешь, насколько мои ласки отличаются от обычных женских? Как вино отличается от воды! Пусть твой товарищ идёт, а ты останься со мной.

— Не подходи ко мне, демоница! – Энкиду поднял свой топор.

— Да ты просто жалкий дикарь! Может быть ты, герой желаешь узнать неземные ласки? – обратила ко мне горящие глаза демоница.

— Нет, Инанна, - ответил я. — Даже в облике блудницы тебе не скрыть божественной красоты.

— Я не Инанна, - воскликнула возмущённо демоница.

— Нет, богиня всех блудниц, бессильны твои чары над нами - стоял я на своём.

Тут облик демоницы стал меняться и она приняла привычный вид богини Инанны.

— Не хотите узнать мою любовь, так узнайте же мою ярость! — вскрикнула оскорблённая богиня.

**Небесный Бык**

Вдруг словно вихрь пронёсся по небосводу. Часть звёзд сорвалась с неба и невиданной кометой устремилась к земле, приобретая облик вселенского зверя, словно явившегося из неведомых глубин космоса. Перед нами предстал чудовищных размеров Небесный Бык. Его копыта буквально проваливались в землю. Его туловище распирало огненное дыхание. Его красные, как тлеющие угли, глаза свирепо смотрели на нас.

— Жалкие смертные, преклонитесь перед земными богами! Иначе вы будете раздавлены величайшими силами космоса, для которых вы просто ничтожная пыль! – раздался оглушительный то ли рёв, то ли рык быка.

Передавая невероятную мощь космического посланца, земля затряслась под нами от этого грохочущего рёва так, что мы еле устояли на ногах. Растерявшись, мы даже не знали, что нам делать перед лицом неодолимых сил бескрайнего космоса. Я собрал всё своё мужество, чтобы не рухнуть перед этой неотвратимой стихией.

 — Не для того нас создал Небесный Отец, чтобы поклоняться подземным силам, исшедшим из тёмного Кура! – крикнул я во весь голос.

Бык, мотнув головой, снова заревел и ударил копытом, из под которого вырвался сноп искр и огня, словно огромный небесный камень размером со скалу упал с небес. Земля снова затряслась и глубокая, бездонная трещина распорола её поверхность. Из зияющей трещины стала подниматься горящая лава, медленно сжигающая всё вокруг.

— Великий Ану, Отец! – взмолился я. — Дай нам силы одолеть это исчадие космической бездны!

— Мать Земля! – вторил мне Энкиду. — Не оставь своих сыновей!

И тут, как ответ на наши молитвы, мы почувствовали, как силы земли и неба вливаются в нас. Тогда, замахнувшись своим топором, я кинулся к быку, но чудовище, выпустив из пасти клубы огня, объяло меня небесным пламенем. Лишь защита Ану спасла меня от испепеляющего дыхания быка.

Бык сбил меня с ног и, наверное, растоптал бы меня, но Энкиду бросил прямо в морду быку свой топор и отвлёк его внимание на себя. Тогда, нацелив рога в грудь Энкиду, бык кинулся на него. Энкиду успел только схватить быка за рога и, призвав все силы Матери-Земли, пытался склонить его голову вниз. Бык изрыгал на него клубы огня и, мотая мощной головой, пытался освободиться от мёртвой хватки, но Энкиду его не отпускал. От непомерного напряжения на теле Энкиду вздулись все жилы и вены, раздался глухой хруст.

В это время я успел вскочить на ноги и вонзить свой топор в могучий загривок быка. Красное пламя с горящей лавой вместо крови фонтаном ударило из раны. Не останавливаясь, я нанес ещё один удар. Пламя взвилось еще сильней. Топорище вспыхнуло прямо в моих руках. Мы еле успели отскочить от рухнувшего быка. Упав на землю, мы смотрели, как умирает посланник небес. Вскоре внутреннее пламя быка пожрало его тело и от исполинской туши осталась только гора золы.

**Смерть Энкиду**

— Энкиду, - позвал я и не услышал ответа. — Энкиду! – повторил я громче, но в ответ услышал лишь стон друга. Я кинулся к нему.

— Энкиду, что с тобой?

— Гильгамеш, брат мой, - прошептал мне бледнеющими губами Энкиду. – Силы покидают меня. Бык меня сломал.

— Не умирай, брат! – закричал я ему. – Я отнесу тебя на руках, знахарь вылечит твои раны.

— Оставь, брат – прошептал Энкиду. – Смотри, чтобы демон смерти не забрал и тебя вместе со мной. Я чувствую его приближение.

Краем глаза я почувствовал движение и оглянулся. Из бездонной трещины, оставленной быком, с рёвом, воем и визгом сотен глоток, прямо из горящей лавы медленно вылезало тело самого Кура – демона смерти, владыки подземного царства.

Все существа, жившие с незапамятных времён, все уродства, которые только могла породить Земля и боги, оказались слиты в теле Кура. Бесчисленное количество туловищ и конечностей, рук, лап, хвостов и голов, издающих безумные звуки, слились в уродливый клубок. Жуткий зародыш, плод подземной утробы, вылезал из земной трещины. Он воплощал собой все ошибки, извращения и уродства безумных создателей, населяющих Тьму.

Отвращение с омерзением переполняли меня. Остановить нашествие этого чудовищного полчища сросшихся уродов казалось невозможно. Можно было изрубить сколько угодно тварей, но остальных бы это не остановило. Мне хотелось бежать, но демон смерти полз к Энкиду, чтобы вобрать в себя и его тело. И тут бешеная ярость поднялась во мне и я обрушился на Кура. Я рубил его плоть с остервенением, налево и направо, разбрасывая слизкие ошмётки его корчившегося тела. Я задыхался от зловония и нехватки воздуха, но продолжал исступлённо рубить мерзкую, ползущую груду тел. Наконец демон смерти остановился.

— Время твоего брата закончилось, Гильгамеш, — прохрипели и провыли головы Кура. — Сколько бы ты со мной не бился, но он мертв. Смерть не в твоих руках. — И демон смерти попятился обратно через зияющую трещину в свою преисподнюю.

Я бросился к Энкиду. Его глаза были закрыты, голова безвольно склонилась набок. Он был мёртв.

**Утнапишти бессмертный**

Потеряв своего дорогого друга и брата, я не знал, как мне жить дальше. Я не хотел ни власти, ни богатства, ни утех. Меня занимал только один вопрос, как мне вернуть моего Энкиду из царства мертвых, как нам с ним обрести бессмертие, чтобы навеки быть вместе. И тут я вспомнил рассказ старого жреца о бессмертном Утнапишти, живущим за великой пустыней.

И я отправился к нему. Я брёл по пустыне, питаясь колючками и скорпионами. Я прятался днём и шёл ночью. Я стал похож не на царя, а на жалкого, нищего бродягу. Не знаю, сколько прошло времени, но вот я дошёл до дома Утнапишти. Меня встретил древний старец, в глазах которого светился ясный взгляд.

 — О, отец наших праотцов, - воскликнул я, бросившись ему в ноги. — Только ты можешь помочь мне.

— Встань, сын мой, - промолвил Утнапишти. — Расскажи, что тебя привело ко мне.

И я рассказал всё, что со мной произошло. Внимательно слушал меня старец. Неподвижно было его умудрённое долгой жизнью лицо, но улыбка светилась в его глазах.

— Сын мой, молвил он. — То, что произошло с тобой, раскрывает мистерию твоей жизни, которая ждёт тебя впереди. Все видения, демоны и даже твой брат Энкиду – это символы скрытых сил, которыми должен овладеть твой божественный дух в образе царя, с которым я сейчас говорю.

Твой брат и друг Энкиду – это тоже ты, но в образе твоей животной души. Это всё то, что дала тебе Мать-Земля – силу, отвагу, преданность, но и жестокость, ненависть и гнев. Ты обуздал тёмный стороны своей животной души силой любви к ней своего божественного духа. Твоя животная душа и твой дух стали единым целым и поэтому смогли справиться с труднейшими испытаниями.

В образе демона Хувавы ты смог одолеть худшие человеческие пороки. Крылатый демон в образе летучей мыши был символом высокомерия и гордыни. Победив его, ты обуздал не только их, но и собственное тщеславие и манию величия. Непроходимый лес с демонами-тенями означал ужасы и страхи, которые пытались завладеть твоей душой. Но ты не дал испугу и трусости взять верх над мужеством и храбростью. В битве со змеем-червём ты поразил алчность и жадность. А убитый двойной скорпион означал поверженные зависть и коварство.

Отказав Инанне в образе богини и демоницы, ты устоял перед похотью и блудом. Её ложь также оказалась бессильна перед тобой. Небесный Бык знаменовал собой космическую эпоху Тельца, во время которой Землю ждут великие беды: кометы, извержения вулканов и землетрясения, несущие с собой много человеческих жертв. Символом этих грядущих смертей была смерть твоего брата и друга, сына Земли Энкиду. Но ты, как и всё человечество, выдержишь эти неимоверные испытания, если будешь водим божественным духом, а не человеческими страхами. Не убоявшись вселенских сил в образе Небесного Быка, ты преодолел малодушие, отчаяние и уныние.

Ты пришёл за бессмертием, но оно и так в тебе. Ты, остановивший демона смерти, самого владыку подземного царства, поймёшь это и вспомнишь все свои бесконечные воплощения, если найдешь на своём челе тысячалепестковый цветок лотоса и заставишь его распуститься. После этого ты должен разбудить змея, спящего внизу твоего позвоночника и означающего огненную силу кундалини. Змей должен подняться к самому цветку лотоса и зажечь его своим огнём. Вот тогда ты станешь поистине бессмертным.

После этих слов Утнапишти буквально заполнил меня своим взглядом, сияющим как солнце, и я очнулся ото сна, лежащим на ложе Эрешкигаль. Рядом сидел старый жрец, мой учитель. Я рассказал ему мой чудесный сон.

— Ты всё вспомнишь – загадочно улыбнувшись, сказал мне учитель.

— Я непременно всё вспомню, - ответил я. — Но сначала я должен многое сделать.

И я позвал моих верных сподвижников, моих начальников и воинов и приказал построить вокруг Урука самую высокую стену в Междуречье. Впереди нас ждало много трудных испытаний. Осилить их могло только новое, сильное государство с новыми порядками и законами, которое надо было создать, объединив все города Междуречья. Но без битвы с царями, не желающими расставаться со своей властью, это было невозможно. И первой нас ждала война с царём города Киш, желающим брать с Урука налоги.

Старый жрец приказал храмовым жрецам записать историю, произошедшую со мной во сне, ибо содержала она по его словам великие тайны, которые людям ещё предстоит открыть. Но чудна и непонятна была для людей моя история. Много раз она переписывалась и каждый переписчик понимал её по-своему. Так много веков спустя появился эпос о Гильгамеше.

**Глава 8. Мелхиседек**

**Смена Закона**

Прошли ещё тысячелетия и каждый из нас стал ощущать, как ускоряется бег планетарного времени. Гайя выходила из полусна и вся планетарная жизнь, включая человечество, стала быстрее откликаться на наши усилия. Надежда и предчувствие достижения цели стала заполнять наши сердца. Это чувство нахлынуло на нас после судьбоносного заседания Верховного Совета, когда Божественный Сын-Создатель сказал Владыке Гайи:

«Нас всех чрезвычайно тронуло то, что значительная часть атлантов Гайи нашла силы отвергнуть путь Тьмы в отсутствии явного водительства божественных сил. Они не купились на посулы эмиссаров империи рептилоидов. В них победило стремление к самовыражению. Уже этим ты открыл нам новый взгляд на природу самовосходящих эволюций. Поэтому Совет решил сделать дар Гайе. Я лично приду к людям, чтобы посеять среди них семена Любви Единого. Пусть этот посев ускорит принятие человечества в нашу звёздную семью».

Все материальные миры мироздания основываются на законе Кармы. Но если строить мир, основываясь только на законе Кармы, только на взаимоотношениях «око за око, зуб за зуб», то это приведёт к созданию мира, в котором выживает лишь сильнейший. На Гайе ещё не настало время отменить, но пришло время сменить главенство закона Кармы. Назрела необходимость остановить его ужесточение и расширение границ его действия. Закон Кармы хорошо работает при отборе форм жизни. Но дальнейшее его главенство препятствует развитию духа, ибо законы духа не действуют без проявления законов Жертвы, Любви и Безусловности.

Когда-то Закон Кармы был необходим для развития человечества как исцеляющее средство от создания мира, в котором процветал бы лишь хаос, насилие, обман, алчность и жажда власти. Закон Кармы, действие которого обеспечивал Владыка Гайи, противодействовал упрочнению эгоических программ, ибо предусматривал неотвратимость наказания. Такая ситуация заставляла человека задуматься над своими поступками, понять причину ниспосылаемых Владыками Кармы уроков и сделать выбор в пользу общего блага. Однако со временем причинно-обусловленные отношения между людьми, диктуемые Законом Кармы, стали сдерживающим фактором эволюции, ибо они не позволяли пройти опыт Любви, Жертвенности и Безусловности и открыть врата в космическую семью.

Для достижения уровня, необходимого, чтобы быть принятой в звёздную семью, душе необходимо пройти опыт Безусловности. Это означает - поступать не по Закону Воздаяния, а научиться проявлять в жизни великую мудрость Закона Любви - качество Всеотца и Матери Мира.

Законы Любви, Жертвы и Безусловности осваивается поэтапно. Следование закону Любви говорит о том, что душа развита и является одной из ведущих сил в сознании человека. Следование закону Жертвы свидетельствует о проявлении в человеке зачатков к Божественному Творению, которое без Жертвы невозможно. Следование же закону Безусловной Любви говорит о зрелости души человека, осознавшего, что Бог поистине явлен во всём, а видимое несовершенство мира – лишь следствие его недостаточной одухотворённости, не позволяющей проявить Бога во всей полноте.

Но введение в планетарную жизнь Гайи закона Любви требовало тщательной подготовки. Для этого нужно было привить народам Гайи понятия о Едином Творце и о Божественной Любви, без которой невозможно понять принципы Божественного мира. Для исполнения этой трудной миссии Владыка Гайи согласился на приход божественного учителя - Мелхиседека. Он должен был подготовить сознание людей к явлению среди них самого́ Божественного Сына-Создателя. Ни одна планета нашего звёздного мира ещё не удостаивалась такой чести. Мы были исполнены благоговейного ожидания этого небывалого события.

**Кровавые боги**

Религиозные представления людей того времени были чрезвычайно сумбурными. Практически у всех народов были легенды и предания о приходе богов в человеческих телах, которые обучили их многим искусствам и ремеслам. Это были воспоминания о тех днях, когда мы на каждом континенте повторяли подвиг Адама и Евы. Но те времена давно минули и рассказы о них обросли множеством невероятных фантазий.

Ни о каком понятии Единого Творца у людей тогда не могло быть и речи. Они были окружены множеством непостижимых для их ума загадок природы, не говоря уже о космосе, и за всем непонятным для них видели волю скрытых от их глаз могущественных духов и богов. Боги были милостивы к ним и давали им свет, пищу, тепло и потомство или гневались на них и напускали тьму, холод, голод, болезни и смерть. Самих богов было множество, а духов ещё больше. При этом у каждого народа или племени был свой главный бог или богиня.

После падения Шумера, произошедшего при завоевании его семитскими племенами, представление о Боге в сознании людей стало совсем расплывчатым. Религия павших царств смешивалась с религией завоевателей и превращалась в совершенно несвязанную систему. У некоторых народов ликов Бога становилось так много, что Бог поистине становился Неизречённым.

Но самым прискорбным было то, что отношения человека с Богом носили всё более потребительский характер. Люди совершенно не понимали ценности дара Творца – возможности стать подобным ему Сотворцом. Они думали иначе: «Раз Господь создал для меня этот мир, то пусть он даст мне больше сыновей, овец, зерна, золота. А если он этого не может, то зачем мне этот Бог». Это был атавизм религии Атлантиды.

Часто такое вульгарное понимание отношений с Богом порождало совершенно чудовищные формы. У многих народов древнего мира применялись даже человеческие жертвоприношения. Феномен жизни для людей был полнейшей загадкой и они считали, что расплачиваться с богами за их благоволение надо самым ценным – человеческой жизнью. Столь важных поводов для моления богов об особой благосклонности было много и большинство из них неизбежно приводило к кровавому ритуалу.

Появление новой жизни тогда так же воспринималось людьми как божественное чудо, за которое надо было отблагодарить Бога, чтобы Он и впредь давал приплод. Лучше всего считалось отдать первенца, чтобы Бог не отнимал следующих детей. Это относилось и к приплоду скота, и к плодам земли.

Финикийцы с целью умилостивления богов приносили в жертву своих самых любимых детей. Стараясь увеличить ценность жертвы, они выбирали детей из самых благородных семейств. Если же убиваемый ребёнок был единственный в семье, то жертва считалась особенно ценной.

Другим поводом для жертвы являлось искупление за грех, страшнейшим из которых было нарушение Завета с Богом. Возобновлению Завета служило Жертвоприношение, без которого этого сделать было невозможно. Самой ценной жертвой было самое дорогое для человека – его первенец. Убеждение, что только смерть самого невинного существа – младенца есть истинная жертва для примирения человека с Богом, имеется во многих Божественных Откровениях. В Ветхом Завете вы можете найти много указаний**[[21]](#footnote-21)** на то, что в древности жители Ближнего Востока применяли детские жертвоприношения, предавая огню в жертву Ваалу или Молоху своих сыновей и дочерей. В Коране**[[22]](#footnote-22)** и в трудах античных учёных**[[23]](#footnote-23)** вы также можете прочесть о приношении детей в жертву идолам.

И вот среди всего этого мракобесия нам следовало вложить в головы людей понятия о Едином Боге и его бесконечной Любви.

**Мелхиседек**

Мы не знаем, как Мелхиседек пришёл на Гайю. Он появился в Палестине ниоткуда, недалеко от города Салима, ставшего позднее Иерусалимом, там, где Адам и Ева начали свою миссию. Хотя магнит, установленный Владыкой, давно затонул, земля эта была поистине Святая. На неё планировал прийти сам Божественный Сын-Создатель. Поэтому именно здесь под началом Мелхиседека за две тысячи лет до этого знаменательного события была начата подготовительная миссия.

Я служил одним из жрецов небольшого храма местного бога плодородия, когда к нам в храм вошёл Мелхиседек и объявил: «Я – Мелхиседек, священник Эль-Элиона, Всевышнего Бога». Несмотря на наше изумление от такой категоричной формулировки, у нас не возникло ни тени сомнения, что так оно и есть и неслыханный никогда ранее Бог существует. Мы забросали незнакомца вопросами и его ответы на все наши вопросы были столь глубокомысленны, что после продолжительной беседы, не прерываемой даже вечерней трапезой, мы стали убеждёнными последователями Мелхиседека и служителями непостижимого для нас Всевышнего Эль-Элиона.

Наступила ночь и, выйдя из храма, под светом далёких звёзд, Мелхиседек пытался объяснить нам всё величие Всевышнего: «Эль-Элион, Всевышний – это божественный создатель космоса и неба, Солнца и звёзд, Луны и Земли. Под его руководством другие боги создали всё, что на ней находится: реки и моря, рыб и растения, животных и птиц и, конечно, людей».

- Кому же нам поклоняться, если всё живое создано другими богами? - спрашивали мы.

- Только Всевышнему, - отвечал Мелхиседек, - ибо душа всего живого создана им!

Некоторые его ответы были для нас наполнены совершенно новыми, таинственными смыслами, о которых мы не могли и помыслить.

- Учитель, но что же такое душа? – спросил я его.

- Посмотри на звёздное небо, - ответил он. – На нём горят как молодые звезды, так и умершие ещё до того, как возникли эта земля и небо? Так же и душа – это небо, на котором отражается свет всех наших жизней.

Мы беспомощно смотрели на него, не зная даже, как представить себе то, о чём он говорит.

- Учитель, ты хочешь сказать, что мы будем жить вечно? – робко спросил один из жрецов.

- Нет! – пытался разъяснить Мелхиседек. - Личное бессмертие вам не доступно. Вы материал, из которого можно сделать что-то бессмертное. Воин идет на подвиг ради жизни родных, мать готова отдать жизнь за ребенка, а вы должен быть готовы отдать жизнь ради своей бессмертной души, которая возьмёт и сохранит от вас все лучшее. Вы должны жить и умереть только ради вечной души и тогда вы станете ею. Есть ли в вас сила сделать это?

- Если наша душа бессмертная, то почему же жизнь человека такая короткая? – недоумевали мы.

- У людей короткая жизнь, чтобы они не наделали безрассудных ошибок и глупостей свыше того, что способны выдержать их души, - сыпал загадку за загадкой Мелхиседек. - Способны ли вы миллионы лет трудиться над единственной задачей – шлифование собственного сознания, чтобы стать достойными помощниками Всевышнего в деле Его Творения? Выдержит ли ваша воля и разум?

- Учитель, а сколько же тебе лет? – спросил его другой жрец.

- Когда я был создан Творцом, одним из Сынов Всевышнего, в космосе ещё не существовало этой планеты, на земле которой ты стоишь. Я видел рождение и угасание многих звёзд.

- Учитель, если ты древнее звёзд на небе, существует ли для тебя время? – спросил я.

- Дети мои, - ответил он – Вы мерите время днями и годами. Для меня они уже бессмысленны, ибо нет им числа. Я мерю время циклами столь непостижимыми для вас, что числа, содержащиеся в них, вам ничего не скажут. Но есть один очень важный срок, о котором вы должны знать. За время вашей человеческой жизни мы должны зажечь в людях веру в Эль-Элиона, Бога Всевышнего, ибо вслед за мной придёт на эту землю его Божественный Сын-Создатель, чтобы принести всем людям Истину. Эта Истина укажет дорогу к вечной жизни, идя по которой вы сможете стать как боги.

- Мы увидим самого Божественного Сына? – изумились мы словам Мелхиседека.

- Те, какие вы есть, не увидите, - пытался объяснить Мелхиседек. - Но обещаю вам, что вы же, рождённые много позже другими матерями в других телах, его встретите и увидите! Это будет самое великое событие всех ваших жизней на этой Земле.

- Чудные и непонятные слова говоришь ты, Учитель, - сказал я. – Надеюсь, когда-нибудь мы поймём их смысл. Но зачем сейчас нужна вера в Бога Всевышнего, которого люди никогда не видели, если его Сын придёт и сам всё расскажет и даже раскроет Истину, делающую людей подобными самим богам?

Мелхиседек внимательно посмотрел на нас, будто читая наши мысли. – Сейчас ни вы, ни кто-либо из людей, услышав эту Истину, не способен понять её смысл, как и вы не понимаете многих моих речей. Божественного Сына-Создателя нужно слушать не ушами и не умом. Его можно услышать только сердцем. Для этого люди должны измениться. Но что способно изменить их, если бессильны слова и разум? Только вера! Лишь вера способна вести за собой разум там, где бессильны его способности. Вера ведёт за собой мудрость там, где бессильны философские размышления. И тогда вера ведёт за собой сердце и приводит его к Истине.

То, что творилось с нами в тот день, невозможно описать словами. Мелхиседек будто сдирал кожу с нашего сознания, рушил все представления о жизни. Так что в конце встречи мы просто перестали понимать, кто мы и что мы в этой жизни делаем. Но одно мы знали точно – это то, что мы пойдём с ним до конца.

За несколько лет Мелхиседек собрал вокруг себя большую группу учеников и последователей, объединённых в общину. Вскоре он стал далеко известен как священник Эль-Элиона, Бога Всевышнего. Многие люди его называли салимским мудрецом, салимским шейхом и даже царём Салима.

Декларация веры, провозглашаемой Мелхисидеком, содержала всего три пункта:

1. Я верую в Эль-Элиона, Всевышнего Бога.

2. Всевышний дарует мне спасение лишь за мою непреклонную веру в его мудрость.

3. Я обязуюсь выполнять заповеди Всевышнего.

Заповедей было семь и звучали они тоже предельно просто:

1. Не поклоняйся никакому Богу, кроме Всевышнего.

2. Не предавай веру.

3. Не убивай.

4. Не лги.

5. Не кради.

6. Не живи в разврате.

7. Почитай старших и родителей.

В наше жестокое время это было слишком просто, чтобы в такую веру поверить. Люди не могли понять, как можно заслужить Божью милость ни за что, лишь верой. Жрецы требовали жертвовать Богу самое дорогое, вплоть до жизни твоих детей. И такой Бог действительно казался великим и грозным. А новый Бог обещал спасение лишь за веру. Это же даром! Какой же это Бог? И нам самим поначалу не верилось, что всё так просто, пока до нас не стало доходить, что кроется за этой кажущейся простотой.

И оказалось, что спасение – это не защита от несчастий, болезней, утрат или смерти. А ведь мы именно об этом Бога и просим! И оказалось, что Божий замысел вовсе не подразумевает заботу о нашем достатке, приумножении богатств и благополучии. Но разве же мы не к этому стремимся? И оказалось, что Божья мудрость может заключаться даже в обрушивающихся на наши головы бедах и несчастьях! И всё потому, что Бог радеет за нашу душу. И этому Богу мы должны молиться???

Когда я осознал всё это, то понял, насколько тяжела и неподъемна эта миссия. Мне даже стало не по себе от мысли о приходе Божьего Сына в наш мир. Мне казалось, что его ждёт лишь разочарование. Оказалось, что его ждало нечто гораздо худшее. Но это было потом, спустя две тысячи лет. А пока, заряжённые энергией и мудростью Мелхиседека, мы старались делать всё, что было в наших силах.

**Авраам**

Аврам пришёл в нашу общину, ведомый великим горем. Он был вождём одного из племён и жрецы Ваала требовали принесения в жертву его любимого сына-первенца. Он сказал, что готов посвятить всю свою жизнь нашему Богу, если тот поможет ему уберечь сына. Я постарался его успокоить:

- Аврам, Всевышнему вовсе не надо забирать ничью жизнь. Он сам её дал и тебе, и твоему сыну, для того, чтобы ты пришёл к Нему и стал Ему подобен.

Но Аврам не мог мне поверить и я отправил его к Мелхиседеку.

Мелхиседек его спросил: « Кому вы поклоняетесь?»

Авраам ответил: «Мы поклоняемся идолам богов и им приносим жертвы».

Мелхиседек снова спросил: «Слышат ли они, когда вы взываете к ним? Помогают ли они вам?»

Аврам ответил: «Я не знаю. Но наши отцы всегда им молились и приносили им жертвы».

Тогда Мелхиседек взял деревянного идола и к ужасу Аврама отрубил идолу руки и ноги. После этого он спросил: «Аврам, почему этот идол не защищался, когда я отрубал ему руки и ноги?» Но пораженный Аврам потерял дар речи.

Мелхиседек снова спросил: «Аврам, если идол не способен защитить самого себя, то как же он может защитить тебя или твоего сына?» Аврам молчал.

Мелхиседек продолжил: «Аврам, если идол не может никого защитить, то зачем ему молиться и приносить жертвы?» И тут в глазах Аврама забрезжил луч надежды и они начали долгий разговор.

Они обсуждали, кто сотворил землю, небо и звёзды; кто создал животных, растения и человека; какова иерархия божественного мира; какие взаимоотношения должны быть между Богом и человеком и множество других вопросов. Под конец беседы Аврам проникся доверием к Мелхиседеку и поверил, что ему не следует приносить сына в жертву.

Чтобы Аврам окончательно утвердился в вере в Бога Всевышнего, Мелхиседек приказал ему 40 дней пост[иться](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_%28%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29), а потом подняться с ним вдвоём на гору [Хорив](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2). Когда Аврам явился к нам после 40-дневного поста и ночью поднялся с Мелхисидеком на вершину Хорив, чтобы встретить там восход солнца, то его охватил неописуемый восторг, ибо в состоянии транс он увидел и семь небес, и престол, и ангелов, и яркий свет, и кого-то столь величественного, что больше Аврама ни в чём убеждать не было нужды. Он был преисполнен желания служить Богу Всевышнему и намеревался привести к нему все народы, о которых он только слышал.

Но старая вера не желала так просто отпустить от себя целое племя. Вскоре в наш храм пришёл жрец-язычник, служитель Ваала и пожелал говорить с Мелхиседеком. Когда они уединились, жрец начал разговор.

- Ты оскорбил великого бога Ваала, нашего безграничного Владыку и Повелителя! Ты увёл у Отца его детей, и я пришёл за ними, - сказал он, обращаясь к Мелхиседеку.

- Что же это за отец, который сжигает своих детей? – спокойно ответил Мелхиседек.

- Я слышал твоё учение о милосердном Всевышнем Боге, - насмешливо продолжил жрец. - Ты учишь, что Всевышний Бог – есть всё, что нас окружает. Но посмотри вокруг, что ты видишь, сострадание или жестокость? Где же твой Бог?! Людям нужен не милосердный, а жестокий и карающий бог потому, что они признают власть только силы и страха, а не добродетели.

- Ты, жрец ничего не знаешь о Боге, - ответил Мелхиседек. – А власть тебе нужна не ради Божьей славы, а ради личной корысти. Это ты, а не Бог требует кровавых жертв, ибо нечего тебе сказать людям устами Бога. Потому и пришёл я, чтобы донести людям Божественную Истину.

Жрец внимательно посмотрел на Мелхиседека и понял, что разговоры не помогут.

- Напрасно ты не хочешь слушать меня, - шипя как змея, произнёс жрец. – Я скажу отбившемся чадам о гневе Ваала и он обрушит на них свой гнев. Вот тогда я лично принесу тебя в жертву Ваалу и твой Бог будет забыт вместе с тобой.

Мелхиседек пронзил жреца взглядом так, что тот остолбенел. – Волею Бога Всевышнего открыты мне твои мысли, жрец, - сказал он страшным голосом, какого я от него никогда не слышал. – Ты задумал именем своего Ваала проклясть племя Аврама и планомерно убивать в нём всех детей, приписывая свои страшные деяния Богу, пока люди Аврама вместе с ним не приползут к тебе с покаянием. Клянусь тебе, если только соберешься сделать хоть что-нибудь из замышленного тобой, ты умрешь в таких страшных муках, что жертвенный костёр тебе покажется милосердием. Иди и больше не появляйся!

Жрец Ваала шарахнулся в ужасе от Мелхиседека и как помутившийся рассудком пошёл, шатаясь, прочь. Больше мы его не видели.

Мелхиседек понимал, что новая вера постоянно будет требовать защиты от жрецов старой религии. И тогда он решил на Аврама возложить ответственность за сохранение общины и истины о Всевышнем Боге. И Мелхиседек заключил завет с Авраамом.

Он сказал Авраму: «Посмотри на небо. Ты можешь сосчитать звезды? Вот столько будет у тебя потомков, как звёзд на небе! Но ты должен свято соблюдать все заповеди, хранить нашу веру, непоколебимо защищать её и нести всем людям». И Аврам принял завет Мелхиседека. И тогда Мелхиседек стал рассказывать Авраму о будущем Палестины и Ханаана. Но Аврам был уже весь в планах покорения народов во славу новой веры в Бога Всевышнего. В честь принятия завета Аврам изменил свое имя и стал зваться Авраамом.

Он начал с нападения на соседнего царя, поводом для чего послужили разбойные действия слуг царя в отношении племянника Авраама – Лота. С небольшим отрядом воинов Аврааму удалось разогнать войско царя и вернуть Лоту всё награбленное у него имущество. Авраам утверждал, что Бог Всевышний принес ему победу над врагами, после чего все люди его племени уверовали в Эль-Элиона.

Вскоре ещё несколько племён примкнули к Аврааму и он стал вождём племенного союза. Постепенно Авраам стал духовным вождем всех окружающих племен. За его силу духа и стойкость перед ним преклонялись другие вожди, его чтили цари. Почёт и уважение сопутствовали Аврааму всю его последующую жизнь.

Мелхиседек исчез от нас так же внезапно, как и появился. Однажды вечером он удалился в свой шатер, но когда утром мы пришли к нему, его там не было. Больше Мелхиседека никто не видел.

После его исчезновения, учение Мелхиседека стало забываться. Еврейский народ ждала целая череда столетий унижений и порабощения. В отчаянии люди стали возвращаться к старым кровавым обрядам. Некоторое время письменные свидетельства о Мелхиседеке и его учении хранились древнееврейскими священниками, но во время Вавилонского пленения в тексты Ветхого Завета были внесены многочисленные изменения. Древнееврейские писцы уничтожили практически все упоминания о Мелхиседеке – первосвященнике Эль-Элиона, Бога Всевышнего. Но в нетленных записях Акаши он навсегда остался известен как Высший Жрец Неизречённого, Тот Чьё Имя Молчание, Первый Учитель Учителей и Владыка Цивилизации Гайи, Маха Коган земной Иерархии.

**Глава 9. Третье посвящение**

Однажды мой старый Учитель позвал меня и сказал:

- Сын мой, раз в столетие Мудрейшие нашего Храма проводят инициацию третьего посвящения. Вызваться пройти его может любой, прошедший второе посвящение, но не любой вызвавшийся его проходит. И последствия для того, кто не выдержит это испытание, ужасны – его ждёт полное забвение. Он лишится своего разума, забудет свою личность и вернётся лишь чистой, первоначальной монадой, чтобы начинать свой путь сначала. Столь опасно это испытание. Подумай хорошенько, готов ли ты, сын мой? Я полюбил тебя и не хотел бы расстаться с тобой навеки.

Передо мной промелькнули воспоминания о прежних моих посвящениях, пережитые моменты предельного напряжения, предчувствие подкрадывающегося страха. Но вспомнилось и ликующее чувство преисполненности силой и уверенностью после прохождения испытания, восторженное ощущение расширения сферы своих возможностей.

И вот, подумав, я сказал: - Учитель, ведь ты не предложил бы мне этого, если бы не чувствовал, что я готов. Не припомню, чтобы ты хоть раз ошибся.

Учитель заглянул в мои глаза, пытаясь ощутить в моей душе хотя бы тень сомнения, но её там не было. После этого Учитель отвёл меня в подземный зал, где среди каменных саркофагов нас ожидали Мудрейшие и Глава Храма. Нас собралось трое учеников, готовых пройти испытание. Глава Храма выступил вперёд и сказал:

- Дети мои! Вы отправитесь в другой мир на испытание силы вашего духа, где вам не будут доступны силы вашей души и вашей мудрости. Всё, чем вы являетесь, - ваша душа, разум и личность будут оставлены здесь на планете. В предстоящих воплощениях в том мире вам придётся создать их заново, опираясь лишь на силу своего духа. Если в этом вас постигнет неудача, то вернуться в наш мир и снова стать собой вам не удастся. Ваша настоящая сущность будет навсегда утеряна, ибо падший дух не сможет с ней соединиться. Это не наказание, это неизбежное следствие поражения от самого себя.

- Дети мои, в том мире вы будете предоставлены только самим себе. Наш мир будет для вас закрыт, а наша помощь недоступна. Готовы ли вы? Кто чувствует, что не готов, пусть дождётся следующей инициации, ибо для не выдержавшего испытание все его труды, весь опыт, все достижения и посвящения, то есть всё, будет потеряно.

Никто из нас не шелохнулся. Все были полны решимости пройти испытание. Но мы даже и представить себе не могли, что нас ждёт на самом деле. Нас положили в каменные саркофаги и погрузили в глубокий сон. Густая, вязкая масса захватила меня, перемешала всё моё сознание, растворила в себе все мои воспоминания и память о себе и увлекла в какую-то тёмную бездну.

Я очнулся в зверином теле. Я больше не был человеком. Я просто не имел представления, что такое человек. Я был огромным чёрным медведем. Я был наполнен и ведом силами природы. Они все были во мне и они были мной. Сила живой плоти звала меня на охоту. Сила воды влекла к водопою. Сила тьмы растворяла меня в себе сном, а сила зари воссоздавала меня заново медведем.

Однажды днём идя по лесу, я услышал незнакомые мне до сих пор, человеческие крики. Они привлекли моё внимание. Я двинулся на них и увидел картину – стая волков окружила странное, беззащитное существо - вжавшуюся в ствол дерева женщину и уже готова была её разорвать. И тут какая-то неведомая, будто бы давно забытая сила, исходящая от этого создания, позвала глубинную частичку меня. Я прислушался к этой странной силе. Её поток стал стремительно увеличиваться и вдруг поглотил меня полностью. Эта сила и её неодолимый зов захватили меня, разбудив во мне какое-то другое существо. Вся моя внутренняя сущность мне как будто говорила - если я потеряю этот зов, то во мне умрёт что-то главное.

В несколько прыжков я очутился между волками и женщиной, всем своим видом показывая, что пройти через меня удастся не многим. Женщина, замолкнув на мгновение от неожиданности, стала громко звать на помощь. Волки злобно зарычали и примеривались, как им справиться со мной. Они стали бросаться на меня с разных сторон, но я могучими ударами лап их яростно разбрасывал. По моей шерсти потекла терпко пахнущая кровь.

Эта задержка и спасла женщину. На её крики подоспели мужчины-охотники. Я даже не обратил внимание на стрелы, поразившие нескольких волков, а потом вонзившиеся в меня. Я смотрел на эту женщину и боялся потерять возникшую с ней связь. Животные инстинкты разом затихли во мне. И я предпочёл смерть от руки человека жизни в теле животного.

Когда жизнь покинула моё тело, вместе с ней в тёмное пространство взвилась искра моего крошечного сознания и снова погрузилась в густую, плотную массу. Теперь я очнулся человеком. Я был одним из членов дикого, охотничьего племени. Мы жили в лесу, охотясь на зверей и ловя в реке рыбу. В нашем племени царил закон сильного. Нашим вождём был самый сильный из мужчин, который забирал себе лучшую пищу и лучших женщин.

Мы жили в мире страхов, ибо нас окружало множество врагов, начиная от хищных зверей и заканчивая нашим вождём и другими человеческими племенами. За небольшим скальным хребтом жило одно из таких племён. Мы часто сталкивались с охотниками этого племени, уходя в поисках добычи далеко от наших пещер. Эти встречи не отличались дружелюбием и обычно кончались кровью.

И вот однажды мы обнаружили, что это племя переселилось в пещеры, расположенные недалеко от нас. Это было равносильно объявлению войны. Все воины и часть женщин нашего племени сошлись для битвы с другим племенем. Остаться должно было только одно племя. Тут вперёд вышел огромный мужчина, как оказалось вождь чужого племени, и объявил, что погибать кому-либо из охотников нет необходимости. Биться будут только вожди и оставшийся в живых станет вождём объединённого племени.

Большинство наших охотников не любили нашего жестокого и жадного вождя и уклонились от битвы. И тут случилось неожиданное. Наш вождь, поняв, что ему грозит неминуемая гибель, отказался биться и бросил наземь своё оружие. Презрительная усмешка искривила лицо чужака. Он сказал, что раз никто из нас биться не собирается, то мы не воины, а рабы и теперь будем их рабами.

Мы стояли в нерешительности, не зная, что нам делать. Выбор был не радостный, что хуже: биться и умереть или стать рабами. И вдруг неведомым мне ранее чувством я ощутил, что наша судьба зависит от моего решения. Я напряжённо прислушивался к своим чувствам, раздирающим меня на части, и внезапно увидел выход, который мог спасти нас всех. И я вышел вперёд и встал напротив громадного соперника, готовый к битве.

Он хоть и был наделён огромной силой, но был большим и грузным. Я был меньше, но ловчее и полагался на свою быстроту. Он поднял свою страшную дубину и обрушил на меня свой смертельный удар. Стой я на месте, от меня бы осталась только груда мяса. Но я увернулся, отпрыгнув в сторону. Только я хотел нанести свой удар, как новый взмах огромной дубины заставил меня увернуться, не давая возможности ответить противнику. Я понял, что пока оружие у него в руках, он для меня практически недосягаем.

Это был танец со смертью. Мои нервы были на пределе, сердце отчаянно колотилось. Дубина со свистом рассекала воздух рядом со мной и каждый её удар мог стать для меня последним. И тут у меня промелькнула спасительная мысль. Я вскочил на камень. Вождь размахнулся и со всей силы низверг свою дубину на то место, где лишь мгновение назад стоял я, но попал по камню. От страшного удара дубина разлетелась в щепки. Вождь на миг оторопел, но мне хватило этого мгновения, чтобы направить свой удар ему в висок. Вождь зашатался, его взгляд помутился. После второго удара мой противник, как подкошенное дерево, рухнул наземь.

Всё было кончено. Мужчины и женщины обоих племён стали криками приветствовать мою победу. Видимо, вождь-великан доставал своих соплеменников так же, как и наш. Наш бывший вождь попытался воспользоваться моментом и заявить свои права. Но я набрался мужества и крикнул ему, что он нам больше не вождь. Он кинулся на меня, пытаясь убить, но был схвачен и скручен нашими охотниками. И теперь мне, рядовому охотнику, предстояло решить его судьбу и судьбу обоих племён.

- Что с ним сделать? – кричали охотники, готовые расправиться с бывшим вождём, глядя на меня и жаждая мести.

Что делать?? Мне было противно думать об этом жестоком, трусливом ублюдке. Оставлять живым его было нельзя, но и убивать, чтобы стать таким же кровожадным как он сам, тоже не хотелось. Прислушавшись к своему внутреннему голосу, который спас меня и моё племя, я сказал:

- Изгоним его из племени. Тот, кто его увидит снова, может убить.

Такого никогда у нас не было. Люди удивлённо смотрели на меня. Кто-то спросил:

- Ты заберёшь себе его женщин?

- Нет, пусть выберут себе мужчин сами, - так же внезапно решил я.

- Теперь ты наш вождь?

Я чувствовал, что теперь это моё право. Но так это право мог получить и другой ещё более могучий и свирепый здоровяк. И снова молнией во мне мелькнула мысль и я громко произнёс:

- Мы больше никогда не будем выбирать самого сильного. Иначе скоро у нас снова появится похожий на прежнего вождя. В наших племенах есть старейшины, которые много повидали в жизни. Пусть их мудрость сегодня и всегда говорит нам, кто должен быть вождём.

Вечером, сидя у костра, старейшины нашего нового племени выбрали меня вождём. В этот миг моё сердце возликовало и вознеслось. И вместе с ним в едином порыве вверх вознеслось моё сознание. Передо мной вспыхнули звёзды, огненный вихрь закружил меня и снова погрузил в невидимую, вязкую плотность.

Я очнулся человеком, старшим сыном царя. У меня было два младших брата, а наш отец был царём сильного государства. Но не менее сильны были и соседние царства, с которыми у нас постоянно возникали войны. Наш отец постоянно был занят государственными делами и старался подготовить из нас своих приемников. Он брал нас на войну, чтобы мы наблюдали за ведением военных действий, заставлял присутствовать на советах с министрами, чтобы мы обучались управлять государством, посылал собирать налоги и многое другое, чтобы стать достойным царём. Я старался глубоко вникать во все стороны царской жизни, часто ставя своими вопросами моих наставников и помощников царя в затруднительное положение. За мой ум, смелость и целеустремлённость отец видел именно во мне продолжение царской династии.

Однажды, когда мне уже исполнилось двадцать лет, отец позвал меня в тронный зал, где он принимал царя одного из соседних государств. Среди его свиты я заметил прекраснейшую девушку, от вида которой у меня всё помутилось в голове. Я шёл мимо неё к отцу, а она, стоя рядом с прибывшим царём, смотрела на меня сквозь длинные ресницы. Когда я подошёл к отцу, он сказал:

- Сын мой, чтобы выжить в постоянно разгорающихся войнах, нашим государствам нужны династические союзы. Самые крепкие союзы основываются на династических браках. Здесь присутствует благородный царь соседнего государства со своей очаровательной и очень умной дочерью. Мы хотим, чтобы вы, наши возлюбленные дети, поженились во имя вечного союза между нашими царствами и вашей любви.

Я видел, как с надеждой смотрит на меня отец, как внимательно меня рассматривает главный прибывший гость и как вспыхнули глаза его восхитительной дочери. Казалось, что сами боги одарили меня неземной красотой и мне больше не о чем мечтать. Мне оставалось лишь произнести ожидаемое всеми присутствующими «Да!», но я ответил:

- Отец, я хотел бы поговорить с тобой наедине.

Отец нахмурился, но вышел со мной из зала.

- Что сучилось? - спросил он. – Тебе ждёт судьба, о которой многие и думать не смеют. Объединив наши царства, ты сможешь по одному завоевать все соседние государства и стать величайшим царём. А жена тебе досталась просто божественная! Что же ты хочешь сказать?

Мой ответ прозвучал как гром среди ясного неба: - Отец, я не хочу быть царём!

Лицо отца побелело. Еле сдерживая себя, он в ужасе произнёс: - Что ты такое говоришь?

Но я был непреклонен, ибо решение моё созрело давно. Я сказал отцу твёрдым голосом:

- Я не хочу завоёвывать царства, ибо я видел смерть, несчастья и жестокость, приносимые твоими войнами. Но я не видел смысла этих войн, кроме как в смерти, несчастьях и жестокости. Я не хочу быть великим царем, ибо я видел поборы, бесправие и страдания твоего народа, приносимые властью царя. Но я не видел смысла этой власти, кроме как в поборах, бесправии и страданиях. Жена, найденная тобой для меня, совершенна. Но взяв её в жёны, я буду обречён делать всё то, чего ты ждёшь от меня. А я не вижу во всём этом ни смысла, ни справедливости.

- Что можешь ты знать, юнец, о смысле и справедливости? – воскликнул отец.

- Ты прав! – ответил я отцу. – Я мало что знаю о смысле и справедливости Жизни и хочу их познать, иначе вся моя жизнь будет бессмысленной. Я хочу стать жрецом в нашем Храме.

При этих словах перед моими глазами возникло видение нашего древнего Храма. Его железные врата плавно открылись. И тут моё сознание устремилось в неведомую мне высь. Я вошёл в лучистый свет. Паря в его переливающихся лучах, я очутился в Храме, на каменном ложе саркофага. Надо мной склонился мой старый Учитель. Его глаза сияли радостью и в них блестели слёзы.

- Что это было, Учитель? Я не был собой, пока не вернулся, - придя в себя, спросил изумлённо я.

- Ты единственный, кто вернулся, - произнёс он. – Остальные затерялись в иллюзиях своих желаний. Это был магический сон, но для них он стал реальностью и теперь их не вернуть.

- Сколько времени я провёл в этом сне, Учитель?

- Тебя не было три дня и я стал волноваться, выдержит ли тело твоё отсутствие. Но вот ты здесь и я бесконечно рад.

- Учитель, зачем нужно посвящение, в котором можно потерять свой разум и свою душу?

- Третье посвящение, - ответил Учитель, – есть причастие к высшей тайне Жизни. Мы все являемся лишь творениями, проводниками и воплощениями Единого и его бесчисленных Сыновей – Планетарных и Звёздных Логосов. Монады нашего духа – их эманации. Цель этого испытания - проверить свою самость, проверить свою готовность отдаться всей своей сущностью Источнику, дыхание которого дало тебе жизнь. Если ты доверишься Ему, Он приведёт тебя к той цели, ради которой ты был рождён. Если зачаруешься игрой теней Его Творения, а не Его истинным Светом, создающим эти тени, то и сам станешь одной из неисчислимых теней.

- И чтобы понять это, надо вновь стать лишь каплей этого Источника? – спросил я.

- Да, сын, мой. Путь для всех един. Не только мы, но так же и Звёздные Логосы проходят свои посвящения. Одно из них – создать Жизнь из Чёрной Дыры. По их звёздным меркам это равносильно тому, через что сейчас прошёл ты.

**Глава 10. Христос**

**Встреча с Иисусом**

Прошло почти две тысячи лет после нашей совместной работы с Мелхиседеком. Народы Ближнего Востока пришли в бурное движение. Палестина превратилась в большой плавильный котел, в который устремлялись всё новые племена и народы: хананеи, амореи, иевусеи, хетты, минойцы, пеласги, финикийцы, филистимляне, иудеи, гутии, хурриты, ассирийцы, халдеи. Здесь перемешивались народности, культуры и религии, а цари и царства постоянно меняли друг друга.

Палестина переходила из рук в руки как военный трофей. В течение этих двух тысяч лет ею владели Египет, Миттани, Ассирия, Хеттское, Аморейское, Иудейское и Ново-Вавилонское царства, Мидия, Персия, империя Александра Македонского, государство Селевкидов и, наконец, Римская империя. Представляете, что там происходило? Ведь ни одно завоевание не проходило без убийств, грабежей, насилий и казней. Кем же надо быть, чтобы всё это выдержать? И сюда собрался прийти Божественный Сын-Создатель?! Неудивительно, что внимание Владыки, как и наше, было приковано к этому региону.

И вот, настал тот совершенно особенный для всех нас момент, о котором говорил Мелхиседек. Случилось невероятное даже по космическим меркам событие. Сам Божественный Сын-Создатель, Владыка звёздного мира пришёл на одну из миллиарда его планет, чтобы воплотиться на ней в бедной семье порабощённого народа маленьким беспомощным младенцем. Вы только вдумайтесь в несопоставимость явлений – всесильный Владыка звёздного мира и беззащитный грудной ребёнок! Для всех нас это было непостижимой загадкой и мы ожидали на планете чуть ли не тектонических сдвигов в развитии человечества и, конечно, с триумфальным завершением. Но вы знаете, что произошло на самом деле. Говорить об этом без содрогания невозможно до сих пор.

В то время я был воплощен в скромной еврейской семье, жившей в городе Кирена африканской провинции Рима Киринея, где работал вместе со своим отцом кузнецом. Меня звали Симоном. До нас дошла весть, что в Иудеи появился мессия, чудотворец, вещающий странное учение, приход которого был обещан ещё древними пророками. Я не мог удержаться от того, чтобы не отправиться на его поиски. Всё моё существо стремилось встретиться с этим неизвестным мне чужеземцем и я отправился в далекую страну.

Мой путь был долгий и, чем ближе я был к цели, тем противоречивее были слухи об этом странном человеке. Кто-то им восторгался, рассказывая о творимых им чудесных исцелениях. Кто-то его ругал, называя бродягой и обманщиком. Большинство о нём вообще ничего не слышало. И вот, после долгих поисков я оказался на берегу Галилейского моря, недалеко от города Капернаум. Один из жителей мне сказал, что есть здесь учитель, как его называют последователи, по имени Иисус, который проповедует и исцеляет людей на горе, где бьют семь священных источников.

Утром я отправился на эту гору. По пути я догнал многолюдную толпу, которая направлялась как раз на встречу с тем, кого я искал. По разговорам в толпе я понял, что в основном люди шли, чтобы увидеть какое-нибудь чудо и исцелиться от своих болезней. Они возбуждённо пересказывали слухи о некоторых необъяснимых исцелениях и превращениях, которые якобы демонстрировал Иисус. Об учении его говорили, что странно и непонятно оно.

И вот, вскоре мы пришли. И я увидел стоящего на склоне небольшого холма, окружённого небольшой группой последователей, высокого, аскетичного мужчину в простой, пыльной одежде, с длинными, слегка растрёпанными волосами. Мы подошли к ним ближе и сели. И он начал говорить. И над нами полился мягкий, проникновенный голос. И я сразу понял – это Он.

Я увидел Его лицо - вдохновенное, с правильными, изящными чертами и с необычайно выразительными, лучистыми глазами. Его взгляд был одновременно и кротким, и проникающим в самые глубины твоей сущности. Казалось, он может заглянуть в любой уголок твоей души, так что скрыть от него ничего не возможно. А ещё, Его взгляд был бездонным, как будто через Его глаза на тебя смотрело бесконечное звёздное небо.

За скромным обликом этого удивительного, словно сошедшего на землю из другого мира ангельского существа в образе человека, я увидел сияние вечности. Токи любви, как волны в океане, исходили от Него, пронизывая окружающих Его людей. Иисус говорил о Божьем царстве Отца Небесного. Он обещал спасти каждую страждущую человеческую душу, вознаградить бессмертным духом любого, кто хотя бы уверует в Отца Небесного. Но и эта малость оказалась непосильной. Ничего в этих людях из пришедшей толпы не отвечало на Его божественные вибрации.

Они слушали, но не слышали. Потому, что слышать Его можно было только пробудившимся сердцем. Они слушали и лишь удивлялись Его словам. Словно путник, пытающийся развести огонь на сырых дровах, Он старался пробудить их сердца. Но, похоже, только последователи Иисуса, его двенадцать учеников, сидящие рядом, что-то понимали, о чём Он говорит.

**Нагорная проповедь**

Сначала Иисус обратился к своим ученикам:

- Я пришел для того, чтобы провозгласить на земле Царство Отца моего - Царство Божие. Царство это не от мира сего, оно в ваших душах. Не армии и богатства господствуют в этом Царстве, а Дух Божий. Это Царство любви. Оно - мечта праведников всех времён. Это о нём говорили вам пророки.

- Царство Божие для всех душ: иудеев и язычников, богатых и бедных, свободных и подневольных, потому что любовь Отца моего на всех простирается. Одной только веры, что Отец Небесный любит вас бесконечной любовью, достаточно, чтобы попасть в его Царство.

- Вы - мои апостолы. Говорите так:

Благословенны страждущие духа Божьего. Ждёт их Отец Небесный.

Благословенны скорбящие о грехах мира нашего. В Царстве Небесном они будут утешены.

Благословенны духом сильные, но кроткие пред волей Отца Небесного. Они смогли победить свою самость и теперь унаследуют землю, чтобы возвести на ней Царство Божие. Они нашли ключи от власти праведной.

Благословенны жаждущие правды. Правда – это и есть Дух Божий.

Благословенны милосердные. Будет и им Отцом Небесным милосердие даровано.

Благословенны чистые сердцем. Дано им узреть Отца Небесного. Ведь сердце – это око Духа Божьего.

Благословенны миротворцы. Они творят на земле благость, а после будут творить Миры Небесные и нарекут их Сынами Божьими.

Благословенны гонимые за праведность, как гнали пророков, живших ранее. Ждёт их награда великая – соединение с Отцом Небесным, ибо велика к ним любовь Его.

- Но горе грешникам, греха своего не ведающим.

Ведь если глаза не видят света, то как узнаешь, что ты во мраке?

Горе алчным, ибо потеряют больше, чем имеют.

Горе вступившим на путь вожделения, ибо путь их ведёт в бездну.

Горе пресыщенным, ибо возжаждут, но не смогут ничем утолить свою жажду.

Горе объятым гордыней, ибо над пропастью стоят, где ждет их погибель.

Горе бездушным, ибо станут жертвами своих же деяний.

- Братья мои, вы — соль земли. Вам вверяю спасительное слово для сердец человеческих. Даю вам силу нести его. Будьте тверды в своей вере, назад пути не будет. Ведь если соль стала пресной, чем сделать её солёной? Hи на что она больше не годится, разве что выбросить. Так и вы - если потеряете свои достоинства, то цена вам - как праху.

- Вы — свет мира, ибо в вас Свет Божий. Ставят храм высоко на горе, чтобы всем он был виден. И зажженный светильник ставят на подсвечник, чтобы светил он всем в доме. Вы - светильники Божьи. Не утратьте сияния, прячась в тени. Пусть сияет ваш свет пред людьми, чтобы видели они деяния ваши и прославляли Отца Небесного.

Потом Иисус пригласил всех подойти ближе и обратился ко всем собравшимся:

- Я прокладываю вам путь к истине и жизни вечной. Никто не придёт к Отцу иначе, как только этим путём. Знайте, чтобы говорить с Богом, человеку не нужен храм рукотворный. Вся земля и небо — это и есть храм Всевышнего. Чтобы говорить с Богом, человеку не нужен посредник. Сердце человека – вот его посредник.

- Молитесь Господу просто:

Отец Небесный!

Вечно свято имя твоё.

Да наступит Царство твоё.

Да свершится воля твоя на земле и на небе.

Хлеб жизни – Дух Божий и путь Истины пошли нам.
Долги наши оставь нам по милости твоей и делам нашим.
Отврати нас от греха и искушений, что превыше сил наших.
И прими нас в Царство твоё, когда достигнем силы и славы.

Аминь.

- Знайте, я пришел не для того, чтобы упразднить законы пророков. Чтобы настали на Земле законы Неба, должны сначала исполниться законы Земли. Бог дал людям десять заповедей.

- Сказано: Я, твой Бог - Господь ревнивый, да не будет у тебя других богов. А я говорю: Отец Небесный любит вас бесконечной любовью и нет в мире другой божественной силы.

- Сказано: не сотвори себе кумира. А я говорю: Бог - есть Дух, так поклоняйся только Духу.

- Сказано: не произноси имени Господа всуе. А я говорю: имя Бога священно, храни его в сердце.

- Сказано: посвящай день субботний Богу. А я говорю: день каждый служи Богу. А Богу человек служит, лишь служа его детям - другим людям.

- Сказано: почитай отца и мать. А я говорю: почитай отца и мать, ибо через них Отец Небесный дал жизнь тебе.

- Сказано пророком: не убий. А я говорю: даже тому, кто таит в своем сердце ненависть, грозит суд Божий. Вы судите людей по поступкам, а Отец Небесный судит по намерениям.

- Сказано: не прелюбодействуй. А я говорю: если ты чист сердцем, то чиста и любовь твоя. А если сердце твоё нечисто, то и любовь твоя - прелюбодеяние.

- Сказано: не нарушай клятвы. А я говорю: не клянитесь вовсе. Пусть будет слово ваше: да - так да, а нет - так нет, всё остальное - словоблудие.

- Сказано: не возжелай чужого. А я говорю: не собирайте вовсе сокровищ на земле, ибо все они тленны. Истинные сокровища ваши - в сердце вашем, где обитает дух. Ибо дух – это и есть все сокровища мира.

- Закон Моисея гласит: «Око за око». А я говорю вам: это не закон Бога. А я говорю вам: платите добром за зло. Не боритесь напрасно со злом его же средствами, ибо зло не исправить возмездием. Тому, кто ударит тебя по щеке, найди силы подставить другую. Тому, кто хотел бы отобрать твою одежду, пожертвуй ещё больше, пока не возвысится он над животным в себе. Так ты спасешь его от него самого. Имейте веру в торжество божественной справедливости.

- Сказано: возлюби друга и возненавидь врага своего. А я говорю: будьте милосердны к своим врагам, как милосерден Отец ваш небесный. Солнце одинаково светит над добрым и злым. Если вы делаете добро только тем, кто делает добро вам, что в том особенного? Грешники так же делают. Добрый же человек от сокровищ сердца своего посылает благословение всему миру.

- Не судите, ибо не судить людей вы посланы, а спасать их. Поступайте с людьми во всём так, как хотите, чтобы они поступали с вами: вот суть Закона и Пророков. Поэтому даю вам единственную заповедь – возлюби ближнего, как самого себя. Ибо любовь – и есть Бог! И если Любовь в вас будет, то и Бог в вас будет, и вы будете в Нём.

- Всех, кто пожелает войти в Царство Небесное, ждёт испытание, ибо ведёт к нему узкий путь и немногие находят его. Широкий же путь ведёт лишь к погибели и многие им идут. Если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму. Если вы ведёте других в Царство Небесное, то и сами должны жить праведной жизнью. Никто не может служить двум господам. И вы не можете поклоняться Богу и служить мамоне.

- Ищите прежде всего Царства Божьего, а всё остальное приложится. Просите и дано вам будет, ищите и найдёте, стучите и откроют вам, ибо слышит Отец вас всегда, ибо в сердце вашем он пребывает. Но не благ земных просите у Отца Небесного, а лишь одного - чтобы прямым сделал он путь ваш, ведущий в Царство его.

- Кто последует словам моим, у кого крепка вера как камень – у того храм духа его выстоит в любых испытаниях и придёт он к Отцу Небесному.

Когда Он кончил говорить, то, странно, хоть речь Его была полна загадок, люди не стали задавать Ему вопросов. Зато очень многие из толпы старались подойти и прикоснуться к Нему, чтобы получить исцеление или удачу, а после этого сразу отходили. Он позволял им это делать и лишь смотрел на них взглядом отца, прощающего любимое, неразумное, малое дитя.

Я тоже подошёл к Нему, ибо влекла меня великая необъяснимая сила, но не посмел я прикоснуться к нему, словно передо мной была святыня. Он посмотрел мне в глаза и будто сразу прочёл всё, что и мне-то не было известно. И будто волна радости и света нахлынула на меня и я услышал его голос: «Приходи через три года в Иерусалим на Пасху».

В ту ночь я так и не смог заснуть. Снова и снова звучал у меня в голове Его голос и я поклялся, что исполню Его слова, ставшие для меня божественным повелением, ибо иначе и быть не могло.

**Хлеб небесный**

Вернуться домой после увиденного у меня не было сил и я искал возможности снова увидеть этого необычного человека - Иисуса, устами которого говорит сам Бог. И вот однажды мне снова довелось увидеть, как он учит и исцеляет людей. Я жадно впитывал каждое его слово, каждый его жест и взгляд, словно хотел раствориться в нём.

День пролетел незаметно и настал вечер. Ученики Иисуса хотели распустить народ, но Иисус, видя, как люди не хотят расходиться, сказал: «Не нужно никому уходить. Лучше накормите всех». Кто-то из учеников ответил: «Но у нас есть лишь пять ячменных хлебов и две маленькие рыбки, а здесь огромная толпа народа». Тогда Иисус взял хлеб и рыбу и, глядя на небо, обратился к своему Отцу Небесному. И тут началось что-то невообразимое! Он начал раздавать всем подходящим к нему хлеб и рыбу и она никак не кончалась.

Люди были так поражены этим чудесным деянием, что стали кричать: «Смотрите, знамение! Иисус - Мессия, о котором нам возвещали пророки. Радуйтесь царю!». Я заметил, как услышав это, лицо Иисуса потемнело и печаль наполнила его чудные глаза, словно звёзды погасли. Он отпустил своих учеников и один ушёл в горы. А народ, насытившись, стал веселиться…

На следующий день пришло ещё больше народу к тому месту, где Иисус приумножал хлеб и рыбу. Но не найдя ни Иисуса, ни его учеников, люди всей толпой пошли в город, ища своего благодетеля. И когда они нашли его и окружили в ожидание новых чудес и даров, Иисус им сурово сказал: «Вы ищете меня не потому, что поверили словам моим, а потому, что насытились хлебом и рыбой. Не для этого я пришёл. Думайте не о пище для тела, а о пище для духа вашего, которую я даю».

И тут безысходная боль пронзила всё моё существо, ибо я почувствовал, каким огнём пылает Его сердце. А эти люди хотели на этом священном огне приготовить лишь ещё больше рыбы и хлеба. Ни обличающие слова, ни укоряющий взгляд Иисуса не возымел на людей никакого действия. Они пытались получить от Него своё и кричали: «Дай нам ещё одно знамение, чтобы мы поверили тебе. Вот отцы наши ели манну в пустыне, которую Моисей им с неба подавал. Дай же и ты нам хлеба».

И тогда Иисус с горечью воскликнул: «Я - хлеб жизни! Отцы ваши ели манну в пустыне и все умерли. Я же даю вам хлеб бессмертия. Хлеб этот - плоть моя, которую я отдам за ваши жизни. Вы и так все знамения видели, но всё равно мне не верите!».

Как же изменились от этих слов люди! Словно позабыв всё, что вчера происходило на их глазах, они стали разочарованно роптать и говорить: «Да это же Иисус, отца и мать которого мы знаем! Как же он может говорить, что сошёл с небес? Как же он может дать нам есть вместо хлеба плоть свою?». И не получив хлеба и рыбы, обманутый в ожиданиях народ стал расходиться.

После этого случая Иисус с учениками исчез из Галилеи. Отправился домой и я, ожидая назначенного мне самим Богом срока.

**Приговор Богу**

Прошло три года и наступила Пасха - тот самый судьбоносный день, который стал поворотным пунктом не только в истории еврейского народа, и не только человечества, и даже не только вашей крошечной Земли-Гайи, но и всего нашего звёздного мира Мирим, ибо в этот день людьми был предан смерти не кто иной, как сам Божественный Сын - Создатель и Владыка звёздного мира! Это было непостижимо ни человеческому уму, ни божественному! Событие, за которым наблюдали мириады ангельских Иерархов, великие Боги, космические Творцы и всесильные звёздные Демиурги, способные сотворить целые миры, но неспособные предотвратить казнь своего любимейшего Отца и Владыки; так вот - это событие потрясло и изменило их всех. Но только не вас людей, ради которых и была совершена эта Величайшая Жертва, превращённая в чудовищнейшее святотатство.

Итак, по порядку. Я прибыл, как мне и было завещано, на праздник Пасхи в Иерусалим. Закончилась священная ночь. Но закончилась она не великим спасением, как должно было быть по традиции, а великим предательством. Утром, когда народ начал веселиться, празднуя египетское освобождение, я услышал глашатая, назвавшегося слугой бывшего первосвященника Анны, который объявил, что днём будет казнён человек по имени Иисус, посягнувший назваться царём иудейским. Перед казнью его должны были провести по улицам Иерусалима на Голгофу. Услышав имя призвавшего меня сюда, я подошёл к слуге и попросил его рассказать об этом Иисусе, не веря в поднявшееся вдруг в моей душе волнение и надеясь на простое совпадение имён. То, что я услышал, повергло меня в страшное смятение, ибо я понял, что приговорён к казни не кто иной, как Он - тот, кого я искал.

Слуга рассказал странную историю. Ночью воины привели Иисуса в дом Анны, главы древнего рода священников Иерусалимского храма. Анна долго расспрашивал Иисуса о его учении и о новом царстве. Наконец он сказал Иисусу:

- Я не могу тебя ни в чём обвинить, но и отпустить не могу. Ты назвал себя пастырем во имя Закона Божьего. Я пастырь во имя закона Моисея. Если я позволю тебе повести людей за собой в Царство Небесное, то римляне их перебьют, ибо здесь царство Рима. Если люди продолжат чтить закон Моисея, то царство Рима сменится, как и прежние царства менялись, а люди останутся. Так не лучше ли, чтобы умер пастырь, ведущий свою паству на смерть, нежели погибла сама паства?

- Ты не знаешь, о чём говоришь, - ответил ему Иисус. – Ты не пастырь, а слепец, ведущий слепцов на погибель. Делай, что должен. Ты уже ничего не изменишь.

- Если я слепец, а ты пастырь Божий, так пусть тебя Бог и защитит, - задумчиво ответил престарелый Анна.

И велел Анна воинам отвести Иисуса к своему зятю Каиафе, которого он назначил на пост первосвященника Иудеи. И сказал Анна Каиафе:

- Кто бы ни был этот Иисус, но то, что он говорит, опасно для Иудеи и противоречит нашим писаниям. Если его оставить, он разрушит и веру, и царство. Обвини его перед Синедрионом в святотатстве и богохульстве и осуди по Закону**[[24]](#footnote-24)** на смерть.

После этого Анна ушёл, видимо, не желая быть ославленным, и предоставил делать всю остальную работу Каиафе. На заседании Синедриона Каиафа поднял правую руку к небу и обратился к Иисусу:

- Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?

- Ты сказал, - ответил ему Иисус.

И тогда Каиафа, рискуя лишиться права на священство и быть приговорённым к смерти**[[25]](#footnote-25)**, разорвал свои священнические одежды и воскликнул: «Вы слышали это богохульство?!». Этих слов оказалось достаточно для членов Синедриона, которые опасались могущественных Анну и Каиафу, и они беспрекословно приговорили Иисуса к смерти.

Но этого оказалось недостаточно для непостижимого людям божественного провидения. Перед смертью Иисуса ещё ждало избиение римскими солдатами, глумление у царя Ирода, показной суд Понтия Пилата, издевательство предавшей его толпы, ради которой он и жертвовал своей жизнью, изнурительное шествие к месту казни и мучительная смерть вместе с паскудными разбойниками, словно он был одним из них.

**Распятие**

Сокрушённый, я стоял на улице, не смея двинуться, пока не увижу в последний раз этот неземной, полный нечеловеческой любви взгляд Иисуса. Неужели он позвал меня стать свидетелем его казни? Неужели вместо провозглашённой им Вечной Жизни я должен увидеть приход его Смерти? Неужели вместо установления его Царства Истины я должен узреть царство торжествующей Злобы и Ненависти?

Солнце уже покинуло зенит. Всё затихло, будто перед бурей. И вот, в начале улицы показалась медленно движущаяся толпа. Впереди шли несколько римских солдат. За ними, шатаясь, шли трое окровавленных людей, тащивших на спинах огромные кресты для распятия. Их окружала гнусно кричащая, гикающая и издевающаяся над приговорёнными мучениками толпа.

В идущем первым из проговорённых я едва узнал того, кого ожидал увидеть. Даже сквозь искровавленную накидку было видно исполосованное и изорванное плетью тело Иисуса. Его лицо было залито запёкшейся кровью от впившихся глубоко в кожу острых шипов тернового венца, по-зверски жестоко насаженного ему на голову. Его глаза были замутнены безумной болью. А крест придавливал его к земле, словно он нёс непомерную тяжесть Зла всего человечества.

Поравнявшись со мной, он не выдержал и упал в пыль. Деревянный крест грузно обрушился на него, придавив под собой так, что он не мог даже встать. Из толпы тотчас послышались насмешки и омерзительный хохот. Увидев распростёртого в пыли Сына Бога, моё сердце замерло, и потом бешено забилось. Не так я представлял себе нашу встречу. Я подскочил к Иисусу, поднял придавивший его крест и помог встать.

- Дай мне помочь нести тебе твой крест, Господи, - с мольбой в голосе сказал я ему.

Иисус медленно поднял на меня глаза, нечеловеческим усилием воли заставил заглохнуть боль и, как при первой встрече, словно пронзил мне взглядом душу.

- Вижу, воин, путь твой и крест, что несёшь. Что ж, примерь крест мой, - произнёс тихо он и продолжил свой путь к месту казни.

Я взвалил его крест себе на спину и обомлел. Я, кузнец, привыкший таскать тяжести, и то еле стоял на ногах под грузом этого креста. Как же он, будучи гораздо слабее меня и измученный побоями, нёс его до сих пор?

Время будто замерло. Мне показалось, что я целую вечность несу этот крест и вот он уже прирос ко мне и становится буквально моим. Но впереди, роняя капли крови наземь, шёл тот, кто готов был озарить всё человечество светом, а вместо этого следовал к месту своего распятия. И я не мог уже понять, где кончается реальность, а где начинается этот жуткий кошмар, в котором я, как во сне, участвую.

Мы поднялись на гору. Я сбросил с плеч крест, но облегчения даже не почувствовал, словно Его незримый крест был пригвождён к моей спине. Кто-то из солдат грубо оттолкнул меня в сторону и я потерял Иисуса из вида, пока над толпой не вознеслись искажённые страшной мукой Его глаза, источавшие прежде столько любви!

Этого просто не могло быть! От ужаса происходившего застыла сама природа и, казалось, даже небо стало сгущаться над головой Распятого, будто готовое разметать и сжечь небесным огнём всю эту нечисть, распявшую Бога. Вдруг с креста тихо прозвучало:

- Отче**[[26]](#footnote-26)**, прости их. Не ведают, что творят.

Запрокинув голову, Иисус устремил взгляд в небо, словно вёл незримый разговор с невидимыми звёздами и клонящемся к закату солнцем. Потом он, будто собирая последние силы, сделал внутреннее усилие и с его губ сорвалось: - «Свершилось!».

 И тут я увидел незабываемую картину, похожую на феерический мираж. Во мне будто открылось другое зрение. Я увидел, как светящееся тело Иисуса разделилось на мириады искр, которые стали кружиться, разворачиваясь гигантским смерчем, и проникать в сердца всех без исключения людей, собравшихся на казнь. Вихрь становился всё шире и шире, уносясь своими краями за горизонт и опоясывая всю Землю. И в сердце каждого человека засветилась невидимая божественная искорка.

- Одаряю твою душу своим бессмертным духом Божьим**[[27]](#footnote-27)**, - услышал я у себя в голове знакомый божественный голос, когда одна из искр проникла в моё сердце. Волною по мне прошло незнакомое, восторженное чувство. И я терялся в своих ощущениях, не зная, что мне делать - скорбеть ли о приближающейся гибели распятого Божьего Сына или ликовать от происходящего внутри меня перерождения.

И тут Иисус простонал с креста: - Боже, зачем ты меня оставил?

Я устремил на него взгляд и увидел, что лик Иисуса преобразился. В нём исчезла его бездонная глубина и величие. В нём не было больше того божественного Иисуса, как будто от него осталась лишь страдающая плоть. Вскоре раздался его последний вздох и жизнь покинула это измученное тело. И в этот же момент из небесной мглы раздался оглушительный гром. Едва видимый огненный вихрь, словно молния, ударил в Храмовую гору, на которой стоял Иерусалимский храм, и разошёлся судорогами земли.

Все вокруг буквально оцепенели. Я тоже стоял недвижим. Вдруг меня коснулась чья-то рука. Я оглянулся и увидел пожилого эфиопа, который смотрел на меня проницательным и мудрым взором. Своей проникновенностью и необычайным, струящимся изнутри светом, его взгляд напомнил мне глаза Иисуса. Я ни разу не видел этого человека, но у меня было смутное чувство, что я его знаю.

- Идём, - сказал он. – Того, чьё распятие ты видел, здесь уже нет с того момента, как он наделил твою и прочие души частицей своего бессмертного духа. Поистине божественный дар! Сможете ли вы, люди, оценить его? На кресте же теперь осталась лишь телесная оболочка.

- Кто же это был? – спросил я.

- Когда-нибудь ты поймешь, чей крест сегодня нёс, но ни на земле, ни на небе найти его уже не сможешь. Путь его среди звёзд проложен, - ответил мне загадкой собеседник.

- А кто же ты? – осторожно спросил я эфиопа.

- Мелхиседек, - ответил он. – Когда-нибудь ты вспомнишь и меня. Пойдём, посмотрим, что случилось с храмом.

У меня было много вопросов к незнакомцу, но от всего пережитого не было сил их задать. Молча, мы подошли к храму и зашли внутрь. В храме не оказалось ни одной живой души, словно в ужасе он был покинут всеми. Завеса храма, разделяющая Святилище и Святая Святых была разорвана надвое сверху донизу. Возле неё лежало бездыханное тело кого-то из служителей.

- Именем Владыки нашего мира, кто свершил сие? Покажись! - обращаясь в пространство, произнёс Мелхесидек суровым голосом:

В полутьме храма возникло свечение, похожее на огонь северного неба.

- Я, Владыка Огня, о Посланник Владыки Небесного, - раздался гулкий, словно эхо в горах, голос. – Люди должны понять, что истинный Бог их не в храме, а на кресте!

- Ты показал Силу, а не Любовь, - произнёс Мелхиседек. - Владыке же нашему нужен не страх, а сердца даже этих заблудших служителей Тьмы. Теперь же они будут призывать Бога Силы, вместо Бога Любви.

- Прости, Посланник Владыки! – прокатилось снова эхом по храму.

- Будешь сходить ежегодно благодатным огнем, - приказал Мелхиседек и огонь медленно угас. После этого Мелхиседек обратился ко мне:

- Возвращайся Симон домой, в свою землю.

- Что же я должен делать? – спросил я.

- Ты узнаешь. Отец Небесный тебе подскажет, ты лишь услышь. Теперь он всегда с тобой! – промолвил Мелхиседек, кладя мне свою руку на сердце.

- Да, но о каком кресте говорил этот Человек-Бог? Что значит нести свой крест? – спросил я, вспомнив слова Иисуса.

- Крест – это система духовных координат, ответил мне Мелхиседек. - Наверху креста находится Свет, к которому должен идти человек. Внизу креста находится Тьма, из которой он вышел. Слева креста находится строгость вселенского Закона, справа – милость божественной Любви. Крест – это путь, по которому человек должен двигаться наверх, удерживая равновесие, чтобы не упасть ни влево, ни вправо и не отступить назад. Крест – не только человеческий символ. Сами Боги идут тем же путём. Никто его не минует, лишь Свет, Любовь, Закон и Тьма у каждого свои. И ты идёшь по нему. Помни всегда об этом.

Передо мной стоял образ измученного Бога и его невероятно тяжёлый крест. И я тихо произнёс: «Никогда не забуду».

**Глава 11. Конец Света или второе пришествие Христа**

Не медлит Господь исполнить слово своё, хотя некоторые считают это промедлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к покаянию. (2-e Петра, гл. 3)

Когда я закончил земной путь кузнеца Симона и вновь увидел в небесной обители своих звёздных собратьев, то понял, что я не одинок в своём смятении и подавленности от произошедшего на Голгофе. Наш Владыка, Логос Гайи, пребывал в молчаливом одиночестве и ни с кем не выходил на связь, кроме Мелхиседека. Думаю, что он, как и мы все, был готов хоть ежедневно отдавать себя на распятие людям, сотворённым его собственными руками и взращенных нами, лишь бы не допустить этой трагичной участи Божественному Сыну-Создателю. Но случившегося было не вернуть.

Я не знаю, какой бы была судьба человечества в последующие две тысячи лет. Скорее всего она была бы гораздо суровее. Но Божественный Сын-Создатель, видимо, что-то нашёл в людях и, пребывая в мучениях на распятии, сделал людям просто бесценный дар, наделив их души частицей своего божественного духа. Зачем он сделал этот посев на камнях, хотя сам учил искать для посева благодатную почву? Мы пытались разгадать эту загадку и понять, что же делать нам дальше, но тщетно, ибо божественное провидение свершается лишь в сердце Бога.

У нас были лишь Его заповеди и мы старались воплотить завещанное как могли. Хотя, признаюсь честно, это было и нам нелегко, чего же было ждать от людей!

Он сказал: «Платите добром за зло». Но сколько можно платить добром за зло, если зло только разрастается и утверждается в силе, а добро лишь теряет последние силы и надежду?! Он сказал: «Тому, кто хотел бы отобрать твою одежду, пожертвуй ещё больше, пока не возвысится он над животным в себе». Но сколько же ещё отдавать, если это животное желает всё больше и больше и никак не насытится, а тебе уже отдавать больше нечего?!

Это всё оставалось неразрешимой загадкой, пока по прошествии двух тысяч лет Мелхиседек не собрал нас снова в нашей небесной обители и не открыл нам божественный план. И тогда всё обрело свой смысл и мы, наконец, увидели законченную картину, задуманную Божественным Сыном-Создателем на земном кресте.

И оказалось, что плата добром за зло была не ради зла, а жертва животному – не ради животного. Всё это было ради того, чтобы вы сами смогли пробудить щедрость своего сердца. И оказалось, что некоторые дерзновенные смогли верою преобразить свои каменные сердца в благодатную почву, на которой всё же взошли ростки божественного посева, свершённого воплотившемся Богом. И всё это было не зря, ибо сроки и судные периоды никто не отменял. И один из таких сроков, названный Концом Света, приближался.

Но не был он концом Света для Гайи. А был он концом Света для Тёмных. И был он концом Тьмы для Светлых. И знаменовался он вторым пришествием Божественного Сына-Создателя к человечеству. Но было это пришествие не в теле, как прежде, а в Духе. И нёс этот Дух людям Новое Сознание. И было это Сознание – завещанное Иисусом Царство Небесное.

И было это пришествие уже не жертвой, а было оно жатвой, жатвой посеянного урожая. И было это пришествие божественным судом. И был этот суд справедлив и милостив, ибо каждый получал то, что сам выбирал и чем сам являлся. И было всё так, как говорил Иисус - страждущим духа Божьего – дух Божий, а возжелавшим земного – земное.

Но это всё ждало Гайю и человечество впереди, а пока Мелхиседек собрал нас и сказал:

- Сыны наши звёздные, воины Света. Отныне ваша задача станет конкретной как никогда ранее. Воплотившись в теле человеческом, наш Божественный Сын-Создатель из Сына Божьего стал Сыном Человеческим для того, чтобы сыны человеческие могли стать Сынами Божьими. И дал он людям для этого бессмертную душу, но не дал им бесконечного срока. И срок настаёт.

Эта планета приближается к своему новому циклу, которому предшествует судный период. Он неотвратим так же, как неотвратимо кольцо манвантары. Этот судный период придёт как Огонь, но не обычный, земной огонь, а Небесный. Невидимым пламенем он будет сжигать всё косное и безжизненное с точки зрения Духа, всё то, что не откликается на вибрации зарождающейся новой Жизни. Это не будет пламя в прямом смысле слова. Это будет разрушение всех отживших и закостенелых структур, сдерживающих эволюцию души. Эти разрушения придут в одних случаях как неминуемая волна перемен, в других случаях – как совершенно неожиданные, роковые обстоятельства.

Судный период, скорее всего, покажет неготовность большинства человечества к вхождению в новый цикл. Но поскольку им была подарена бессмертная душа Владыкою нашего Мира, то не будут они развоплощены в первичную субстанцию, а будут перенесены на другую планету в сферу, соответствующую их уровню сознания. На Гайе останутся лишь усвоившие уроки Божественной Любви, готовые быть приняты в нашу космическую семью.

Наш Владыка, Логос Гайи сдерживает переход планеты в новое пространство, удерживая очистительный огонь своей аурой. Он пытается сдержать небесный огонь, чтобы как можно больше человеческих душ успели приобрести огненную природу и смогли принять посылаемый им из сердца нашего звездного Мира Огонь как хлеб Новой Жизни, а не как всесожжение яростью Огненного Бога.

Свершается пророчество, изложенное в священных станцах**[[28]](#footnote-28)**: *«Находясь у порога Света, Он взирает на него изнутри круга Тьмы, который Он не переступит до последнего дня этого цикла Жизни. Он сидит у фонтана Предвечной Мудрости, из которого Он больше не пьет, ибо Ему нечего узнать, чего бы Он ещё не знал ни на этой Земле, ни в её Небесах. Он не покинет своего поста потому, что одинокие, усталые Путники, возвращаясь домой, до последней минуты не уверены, что не потеряют свою тропу в этой беспредельной пустыне Иллюзии и Материи, называемой Земной Жизнью. Он жаждет показать каждому узнику, которому удалось освободиться от уз плоти и иллюзии, путь к той области свободы и Света, из которой сам Он добровольный изгнанник.* *И пожертвовал Он собою ради спасения человечества, хотя лишь немногие избранные могут воспользоваться этою Великой жертвой»*.

Так что, не все достигнут нас, ибо не все – Путники. Изначально наш Владыка и Логос планеты дал всем людям душу, а Божественный Сын-Создатель наделил её своим духом. Но растеряли многие люди эти божественные дары, выбирая раз за разом Тлен, а не Жизнь.

- Что же мы должны делать? – спросили мы Мелхиседека и он нам ответил:

- На Гайе есть четыре типа людей. Первые - это взрастившие в сердце Свет. Вторые - это ищущие Света. Третьи - это слепые к Свету. И четвёртые - это предавшие Свет, слуги Тьмы. Не ищите слепых и слуг Тьмы, их участь уже предрешена. Взрастивших Свет искать не надо, их Свет и так виден. Ищите ищущих Света. За оставшееся время вы должны найти тех, в ком есть зерно, но прорасти ещё не успело. Вы должны стать магнитами. Вы должны им помочь, чтобы дать им шанс взойти в Свете до окончания судного периода.

- Как мы это сделаем? – спросили мы. Мелхиседек сказал:

- Ожидаемый Конец Света – это смена принципов жизни, устанавливающих главенство общих интересов над личными, побуждающих к созиданию, а не потреблению. И относятся эти принципы к четвёртому, божественному уровню сознания.

До сих пор люди пребывали на третьем, земном уровне сознания, на котором они обретали разум и самоосознание. Пока что люди постигали жизненные принципы, необходимые лишь для развития личности. И жизнь людей была наполнена жестокой битвой, чтобы кристаллизовалась их душа.

Теперь же жизнь людей будут наполняться событиями, которые откроют им новые Смыслы. Они изменят убеждения и принципы жизни людей и постепенно повысят их уровень сознания до божественного. Вы должны пережить эти события сами и помочь их пережить другим. И тогда людям, пережившим все потрясения, откроется Любовь Бога. И познав Любовь Бога, люди познают Самого Бога. И тогда познают они свою связь со всем Сущим.

Но произойдёт это ценою разрушения их прежней жизни. И приведёт это к исчезновению их прежних устоев и жизненных принципов. И будет это их перерождением. И вы должны быть среди них.

Сначала процесс перерождения будет казаться потоком ужасных событий - утратой прежних ценностей, потерей имущества или работы, семьи или положения в обществе. Но именно через эти события придёт избавление от старого сознания. Вскоре эти события начнут восприниматься как начало нового жизненного пути, как необходимость для изменений, как сбрасывание старой одежды и облачение в новую. Выдержавшим эти испытания само пространство распахнётся навстречу и придёт ощущение новой жизни, ощущение преображения.

Новое сознание приведёт людей к жизни в любви, гармонии, радости, свободе и творчестве. В прежнем сознании эти чувства являются не истинными, а искажёнными, потому что достигаются за счёт других. Радостью называется обладание вожделенным, творчеством представляются плоды развращённого ума, свободой объявляется безнаказанность. Даже любовь касается лишь узкого круга детей, близких и родственников.

В новом сознании любовь будет принципом взаимоотношений. В нём не будет существовать отношений, обязывающих людей совершать какие-либо действия. Поступки в нём будут совершаться из побуждений сердца, из соображений общей пользы, из представлений о целесообразности для Целого. И вы должны всей своей жизнью демонстрировать новое сознание.

Основа основ приходящего сознания – это поглощающее чувство любви и единения с миром. Оно объединит сознание группы людей в единое групповое сознание. В таком сознании воцарит общность целей и будущего. Такое единство не помешает каждому человеку сохранять свою индивидуальность. Но благодаря этому единству каждый начнёт воспринимать и себя, и других как равноценные части неделимого целого.

Второе начало – это творчество, это постоянное наличие внутри себя потребности к творению, потому что само новое сознание основано на творчестве. Творение Нового - вот цель Единого. И новый уровень сознания приближает к Творцу.

Третье начало – это свобода и независимость. И мерой свободы является свобода творения, но не свобода от Закона, который надо постичь. Люди должны овладеть этими основами нового сознания. Вы первые должны среди них в этом преуспеть. И будет ваш огонь возжигать другие сердца.

Изменить систему ценностей не просто. Чтобы изменить её, надо осознать, что все твои ценности созданы твоим же собственным Эго. Но в новом сознании нет места для Эго. Новое сознание заполнено только Душой. Надо найти силы, чтобы отвратиться от Эго, и тогда оно начнёт растворяться. Вы это делали не раз, учите теперь других.

Постижение безграничной любви, ощущение целостного, соединение себя со всей системой творения – вот вехи к обретению нового сознания. Стремление к гармонии и творчеству, ощущение счастья и радости, чувство правильности и справедливости - вот путеводные звёзды, ведущие к новому сознанию. Найдите их в вашей земной жизни сами и покажите другим.

Люди, вступившие на путь изменения своего сознание, начнут осознавать, как много в них негармоничной энергии, как много негативных мыслей и эмоций. В них начнёт появляться неодолимое желание совершенствоваться. Они станут исполнены стремлением нести другим людям как можно больше Любви и Света. Они будут наполнены порывом помочь абсолютно всем. Они будут искать повсюду истину, искать своё предназначение, искать Бога, искать путь своей Души. Будьте с ними в этом заодно.

Проходящие середину своего пути, будут чувствовать появление в себе различных сверхспособностей: ясновидение, яснослышание, яснознание и других необычных талантов. Они даются людям для их дальнейшего духовного развития. Но получение этих даров является и самым большим испытанием, поскольку мало кто может принять эти дары и не возгордиться.  Но это искушение надо будет преодолеть. Следите чутко за этим.

Тот, кто обретёт новое сознание, тот окажется в гармонии с новым жизненным пространством Гайи. Все, кто не справятся с этой задачей, будут переведены в пространство сознания третьего уровня на другой планете. Там они снова будут пытаться подняться по ступеням Небесной Лестницы для встречи со своими Духовными Родителями.

- Посланник Владыки, позволь вопрос, - стали спрашивать мы. – Тысячелетия мы трудились на этой планете и видим уже первые результаты. Впереди ещё много работы, чтобы прийти к задуманной цели. Почему Гайя должна переходить на новый цикл именно сейчас? Кто установил ей этот срок?

- Творец и Творение связаны между собой, - ответил Мелхиседек. - Творец переходит на следующий цикл вместе со своим Творением. Эта планета и её царства, кроме людей, уже готовы к переходу. Но пока не перейдёт человечество, не перейдёт и Планетарный Логос, Владыка Гайи. А без него не перейдёт и Солнечный Логос. И эта цепочка тянется дальше. Но Высший Творец уже запустил волну перехода, увеличив свои вибрации. Слабое звено будет выключено из дальнейшего процесса и переведено в другой, второстепенный процесс. Поэтому цена столь высока.

- Но что же не позволяет увеличить вибрации человечества? – продолжали спрашивать мы. Мелхиседек терпеливо нам разъяснял:

- Препятствует та часть человечества, которая в ходе жизни и своих выборов пути потеряла связь с Творцом - своим божественным Истоком. Творец уже начал насыщать своё Творение новыми энергиями. Но, как засохшая ветвь начинает поражать ствол растения, так же и эта часть человечества не пропускает новые энергии к остальным, гармоничным с Творцом фрагментам Творения. Остаётся только либо пересадить всё растение, либо отрезать засохшую ветвь.

- Но может быть можно восстановить связь этой ветви с Творцом?

- Ей и будет дана такая возможность в другом пространстве, с пониженными вибрациями. Но если она или часть её окончательно потеряет связь со своим Творцом, то импульс Божественного Творения в ней затухнет и она постепенно распадётся на составные элементы, вплоть до последней частички Духа, которые возвратятся в океан первичной субстанции для новых Творений.

**- Отец Мелхиседек, как же тогда восстановить связь с Творцом?**

- Так же, как Садовник поступает с засохшей веткой. Если Творение чувствует, что энергии Творца меняются, а оно не может им соответствовать, то Творению необходимо начать отсекать от себя всё то, что не проводит энергии Творца, пока эта связь не будет восстановлена.

- Но почему бы не удалить из человечества всех слуг Тьмы, препятствующих его связи с Творцом?

- На настоящем уровне сознания человечества это ничего не даст, ибо на место удалённых встанут другие. Дело в том, что человечество пока – это матричный организм, сформированный смешением сил Света и Тьмы. Этот организм можно лишь целиком изменить, иначе он будет воспроизводить сам себя снова и снова. Героя, убившего «дракона», матрица побуждает самого становиться «драконом», потому что ячейки матрицы требуют заполнения. Редкие люди обладают силой Духа, чтобы противостоять силам матрицы. Теперь же энергии Творца формируют новую матрицу, на которую отзываются готовые к ней. Это и есть жатва свершённого посева.

- Отец, но почему мы не можем устранить тёмные силы, формирующие для человечества такие извращенные матрицы?

- Владыка Гайи взялся взрастить человеческую расу в отсутствии управляющего воздействия божественных сил. Человеческая душа, дар человечеству от своего Творца – вот единственная связь человека с божественным миром. Душе приходится противостоять всем силам материи, основная задача которой – это самосохранение. Но, именно души, способные противостоять силам материи, и нужны нам как основа для дальнейшей эволюции человечества. В этих условиях тёмные силы выполняют роль чёрных учителей, отсеивающих слабые души. Зато оставшиеся души готовы к обретению сознания следующего уровня, ибо создание в сферах материи Жизни, удерживающей связь со своим Творцом,– это и есть отличительная черта божественных сил.

**-** Почему же Божественный Сын-Создатель не пришёл, как обещал, снова на Гайю? Ведь люди ожидают его и в этот раз обязательно узнают.

- Нет, как и прежде, люди не узнают его, пока не распнут.Как и прежде, есть силы, захватившие право вещать от имени Бога не то, что Он заповедовал, а то, что им выгодно. Пока что, людям выгоден мёртвый Бог, ибо на нём можно заработать. Живой Бог не даст этого сделать и снова разгромит меняльные лавки в Храме. Он не придёт в том виде, как это было два тысячелетия назад потому, что теперь больше не нужны молящиеся идолам. Теперь нужны, как в рассказанной им притче о талантах**[[29]](#footnote-29)**, взрастившие его главный дар - Любовь. Поэтому и приходит он как Судья и как Источник новых энергий.

- Отец Мелхиседек, люди сбиты с пути тёмными силами. Почему бы не явиться кому-либо из Иерархов из мира Духа в своём огненном теле, чтобы люди отвернулись от Тьмы?

- Человечество к этому не готово, - сказал Мелхиседек. - Приблизившиеся или увидевшие кого-либо из Духовных Иерархов в огненном теле, сгорят от его Огня как в пламени Солнечной короны, ибо к огню лишь огнём прикасаться можно.

- Может быть, надо людям открыть безопасное видение мира Духа, чтобы они поверили в него и с удвоенной энергией устремились к этому миру?

- Человек не может увидеть то, что не соответствует уровню его сознания. Как у младенца сначала развивается осязание, а лишь потом зрение, так и у людей – сначала развивается духовное осязание, а лишь потом духовное видение. И органом духовного осязания как раз является сердце. Если людям прежде времени открыть духовное видение, то без подсказки сердца они в первую очередь увидит тёмные силы, как наиболее плотные силы тонкого мира. И во что же тогда они поверят? Потому и преодолима преграда в мир Духа только для людей с открытым сердцем.

- Отец, если энергии Творца повышаются и планета всё ближе к новому циклу развития, то почему же всё масштабнее и кровавее вспыхивают на ней войны? – спросил я.

- Это агония той части человечества, которая не принимает новые энергии, - ответил Мелхиседек. - Планета сейчас - как алхимический тигель. Конфликты, создаваемые человечеством, служат для тигля огнём, в котором выплавляется квинтэссенция новой человеческой души. Вы увидите, как в течение лишь нескольких поколений эти конфликты уступят место другим отношениям. Вы и сами изменитесь, ибо с вами благословение Владыки нашего мира, Божественного Сына-Творца!

1. Бетельгейзе – звезда, красный сверхгигант из созвездия Ориона. Одна из ярчайших звёзд небосклона. Возраст около 10 миллионов лет. Расстояние до Земли около 500 световых лет. В любое время грозит взорваться сверхновой. Возможно, это событие уже произошло, но ещё не дошло до Земли. [↑](#footnote-ref-1)
2. Звёздный мир Мирим – молодая, вибрационно локальная квази-галактика размером около 4000 световых лет в диаметре, соответствующая сегменту рукава Ориона галактики Млечный Путь, включая пояс Гулда. В этот сегмент входит и наше Солнце. Обычно имена звёздных миров означают наиболее важные характеристики их творцов – Божественных Сыновей-Создателей. [↑](#footnote-ref-2)
3. Божественные Сыны-Создатели – богорождённые духовные сущности очень высокого божественного ранга. Являются творцами звёздных миров. На стадии утверждения своей власти в созданном звёздном мире и становления звёздного мира в качестве члена космического сообщества Сыны-Создатели получают статус Владыки звёздного мира. [↑](#footnote-ref-3)
4. Богосотворённые – представители эволюции сотворённых форм жизни или Восходящей Эволюции Света. [↑](#footnote-ref-4)
5. Богорождённые – представители ангельской эволюции или Нисходящей Эволюции Света. [↑](#footnote-ref-5)
6. Зодчие Созвездий, Древние Сыны Вечности, Совершенные Сыны Вечности – иерархические ранги богорождённых творцов и управителей. [↑](#footnote-ref-6)
7. Материальные Сыны – Богосотворённые, достигшие божественного сознания. [↑](#footnote-ref-7)
8. Отец Единый, Единый, Всевышний – имена Перво-Творца. [↑](#footnote-ref-8)
9. Дочь Вечности, Великая Мать - иерархические ранги женских богорождённых творцов. [↑](#footnote-ref-9)
10. Люциферы – класс Творцов, творящих не в Свете Перво-Творца, а собственным Светом, или «Несущие Свет в себе». [↑](#footnote-ref-10)
11. Жизни – имеются в виду представители определённой сферы жизни. [↑](#footnote-ref-11)
12. Велиал – согласно верованиям один из самых могущественных демонов, повелитель хаоса и разрушения. [↑](#footnote-ref-12)
13. Великий Небесный Бык – эпоха Тельца, около 4200 – 2100 до н.э. [↑](#footnote-ref-13)
14. Мать-богиня – считалось, что высшая жрица является живым воплощением богини, которой был посвящен храм. [↑](#footnote-ref-14)
15. Священное полнолуние - последнее полнолуние перед летним солнцестоянием. Ночь мистического осознания. [↑](#footnote-ref-15)
16. Кур – подземный мир мёртвых у древних шумеров. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ану – верховный бог шумерского пантеона, отец всех прочих шумерских богов. [↑](#footnote-ref-17)
18. Эрешкигаль – богиня смерти у древних шумеров, властительница подземного царства. [↑](#footnote-ref-18)
19. Утренняя Звезда – Венера, планета богини Инанны. [↑](#footnote-ref-19)
20. Инанна – богиня плодородия и плотской страсти у древних шумеров. [↑](#footnote-ref-20)
21. Давид, вспоминая о нравственном состоянии своих предков во время их 40-летнего странствования по Аравийской пустыне, говорит: “Они забыли Бога, Спасителя своего... Они прилепились к Ваалу и ели жертвы бездушных…, смешались с язычниками и научились делам их; служили истуканам их... и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам; проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским ” (Пс. 105: 21, 22, 28, 35-38).

Упоминание «Тофет» она же Гиенна (место, где идолопоклонники приносили в жертву детей) в Книге Исайи 30:27-33 указывает на существовавший обычай принесения в жертву детей.

Библия повествует, что в царствование Осии евреи, оставив служение истинному Богу, служили Ваалу, “и проводили сыновей своих и дочерей своих чрез огонь” (4 Цар. 17:17). На языке Библии “провести кого либо чрез огонь” значит – сжечь его.

Царь иудеев Манассия поклонялся всему пантеону богов, и заставлял то же самое делать весь народ. По обеим сторонам Иерусалимского Храма он поставил жертвенники разным божествам, а в самом Храме - "истукана Астарты", и совершал жертвоприношения этой богине. В числе других жертвенников он поставил жертвенник и Молоху, и "провёл сына через огонь". (Книга Царств, 4, 21:2 – 7).

О царе Axaзе (4 Цар. 16:3) Библия говорит, что он “ходил путем царей Израильских, и даже сына своего провел чрез огонь.

Сам Бог возвещает через Моисея еврейскому народу: “все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу, из своей собственности, человека ли, скотину ли, есть великая святыня Господня и должно быть предано смерти” (Лев. 27:28-29).

Царь Моава отдаёт своего перворождённого сына на всесожжение, чтобы его враг отступил (4 Цар. 3:27).

Случай из жизни Иеффая передает книга Судей Израилевых (гл. 11). Отправляясь на войну с аммонитянами Иеффай дал обет Господу: “Если Ты предашь аммонитян в руки мои, то, по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение”. Победив аммонитян, Иеффай возвращается домой, “и вот дочь его выходит навстречу ему; она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери”. И он совершил над нею обет свой.

И всё это при том, что сам Господь запрещал человеческие жертвоприношения. Со слов пророка Иезекииля, порицая евреев за человеческие жертвоприношения, Бог говорит: “Ты взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила Мне, и приносила в жертву на съедение идолам... Ты и сыновей Моих заклала и отдавала им, проводя их чрез огонь” (Иезек. 16, 20, 21).

Чрез пророка Иезеииля говорил Господь земле Израильской, т. е. Израильскому народу: “ Так говорит Господь: за то, что ты – земля, поедающая людей и делающая народ твой бездетным, ты уже не будешь поедать людей и народа твоего не будешь вперед делать бездетным... Я излил на них гнев свой за кровь, которую они проливали на этой земле. И Я рассеял их по народам. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили Святое имя Мое (Иезек. 36, 12–14, 18, 20).

Исаия обличает евреев, “закалающих детей при ручьях, между расселинами скал” (Ис. 57, 5). У пророка Иеремии Бог свидетельствует (7, 31): “Сыновья Иуды устроили высоты Тофета в долине сыновей Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего Я не повелевал, и что Мне на сердце не приходило”.

Через Моисея Господь запретил человеческие жертвоприношения и повелел предавать смертной казни преступающих Его заповедь. “Из детей твоих, – говорил Он Израильскому народу (Лев. 18, 21), – не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего”.

“И сказал Господь Моисею говоря: скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых или из пришельцев, живущих между Израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти: народ земли да побьет его камнями” (Лев. 20, 1,2). “Не делай так (как язычники делают идолам своим) Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим: они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим” (Второз. 12, 31). [↑](#footnote-ref-21)
22. «Также невежественно то, что идолы поощряют язычников на убийство своих детей»(Коран 6:137). [↑](#footnote-ref-22)
23. Согласно Диодору Сицилийскому, во время осады Карфагена в 310 году до н. э. жители города принесли в жертву своим богам 200 детей из знатных семей. [↑](#footnote-ref-23)
24. «Но пророка, который дерзнёт говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти» (Втор. 18:20-22). [↑](#footnote-ref-24)
25. Согласно закону Моисея (Лев. 10:6), первосвященник не должен раздирать свои одежды даже под угрозой смерти. [↑](#footnote-ref-25)
26. Отче - Отец планеты, Владыка Гайи. [↑](#footnote-ref-26)
27. **«**Одаряю твою душу своим бессмертным духом Божьим» **-** во время распятия Христос одарил каждую человеческую душу, привязанную прежде к Земным циклам, частицей собственного Божественного Духа, связанного с Великими Космическими циклами, подарив людям тем самым фактически бессмертие. Именно поэтому Христос является Спасителем человечества, а не потому, что он принял на себя грехи человечества. Этот факт был упущен эзотериками, вследствие чего символ распятия акцентирует людей на страдании, вместо подаренной им «вечной жизни души» и их ответственности за столь щедрый дар. [↑](#footnote-ref-27)
28. Блаватская Е.П., Тайная доктрина, т.1. [↑](#footnote-ref-28)
29. Притча Иисуса о талантах **(**Мф. 25:14-30). [↑](#footnote-ref-29)