Vážení čtenáři,
děkuji jsme za všechny Vaše ústní, telefonické i písemné reakce na DINGIR, který posledně vyšel poprvé v novém rozsahu. Na prostranství převaha klidných reakcí i skutečnost, že se stále zvyšuje počet čtenářů a předplatitelů, nás utvoří v tom, že větší rozsah byl potřeba.

Tímto číslem se vyrážeme k další pohybnosti, která doposud trápila nás i Vás. Podáto se nám připravit nové číslo již za dva měsíce a posunout tak čtvrtletní periodu do lepšího období (loni Dingir vyšel o prázdninách a těsně před Vánoci). Ale samozřejmě - pořád je co zlepšovat. A tak: díky za přízeň!

Zdeněk Vojtíšek, redaktor

**OBSAH**

Guru, vůdce, autorita (Martina Dvořáková) 1
Adventisté stále na křížovatce (Petr Velechovský, Zdeněk Vojtíšek) 2 - 3
Zázrak zvaný kineziologie (Martina Dvořáková) 4 - 5

**z domova**

Jiné aspekty bytí (Jan Kotrč) 6
Guru a Řád bílého Iva (Martina Dvořáková) 7
Spor českých Unitářů rozhodnut (Jiří Koubek) 8 - 9

**zahraničí**

Místní církev po smrti Witnesse Lee (Bob a Gretchen Passantínovi) 10 - 11
Zlaté Boží plomyk (Tomáš Novotný) 11

**těma**

Vstanou noví měsíčáci (Zdeněk Vojtíšek) 12 - 14
Mesiášství v jasním světle (Martina Dvořáková a Zdeněk Vojtíšek) 15 - 18
Poslední soud v Kunraticích (Martina Dvořáková) 18 - 19

**rozhovor**

My nic, my hledáči (Martina Dvořáková) 20 - 22
Soudný den, cyklistika a V. I. P. (Tomáš Novotný, Zdeněk Vojtíšek) 22 - 23

**info - servis**

Mormoni a Děti Boží (Zdeněk Vojtíšek) 24
Utologie jako náboženství (Prokop Remes) 24 - 25
Vrah duši (Zdeněk Vojtíšek) 25 - 26

**práce studentů**

Několik pohledů na tento i onen svět ocíma Posenství Grau (Petr Horák) 26
Jan Dvorský - Syn Člověka (Ivana Kolomazníková) 27 - 28

**odpověď**

Amish - ostrov 17. věku (Tomáš Novotný) 28 - 29

**reflexe**

Stav mezináboženských vztahů dnes (Ivan Štampach) 30 - 31

**na příště**

Hnutí obnovy v Duchu svatém (Prokop Remes) 31

**dopisy**

**Mít svého vůdce je pohodlné**

GURU, VŮDCE, AUTORITA

Martina Dvořáková

Jsem člověk rozervaný a chaotický a přiznávám, že se mi v tom chochu docela těžce žije. A tak někdy sním, jak by bylo příjemné a hezké, kdyby se v mému životě objevila Autorita. Nějaký ten vůdce, nějaký ten dokonalý vševedoucí guru, který by všechn ten můj rozervaný chaos dal pěkně do pořádku. Do latě. Konečně by mi někdo vysvětlil smysl mé zmarné existence a ukázal mi logicke a přímočarou cestu světem. Konečně by mi někdo řekl, čemu, jak a proč mám věřit a jaké je to pravé učení, díky němuž moje duše hříšně skončí jednou v ráji.

Guru by za mě jistě uměl vyřešit jakýkoliv problém a součení, s nimiž se od rána do večera potýkám, a určitě by věděl, jak si mám poradit s nejistotami, tážními a tísňivými, kterým tak často podléhám. Bezepsoru by mi poradil i ve věcech čistě praktických - jak se správně oblékat a jaký učes nosit, jaké jídlo jíst a co se své stravy vyloučit, kdy chodit spáv a v kolik vstávat, kdo má být mým půjčitelem a s kým se měl dobře stykat... A konečně bych byl mě ten mi milovaný vševedoucí guru zbavit třeba i mé předvolbě nerozhodností a jednoznačně určit, kterou politickou stranu volit a kterou nikoliv.

Takový guru by mi prostě ze života udělal procházku růžovým sadem. A na světě by mi hnedka bylo hej. Svět by byl jednoduchý, bezproblémový. Už bych si nemusela dělat na věci vlastní názor, už bych se nemusela sama rozhodovat ani řešit nepříjemně každodenní strasti, nebála bych se nejisté budoucnosti ani depressivní přítomnosti...

Mesiáš Abd-ru-shin i spasitel Dvorský jsou přednich takovými vůdci, kteří všechno dokonale vědí, kteří dokázali svým následovníkům ukázat cestu, na niž nejsou žádné pochybnosti, žádné nezodpovězené otázky. Dělají svým „ocvětem“ život jednodušší, o tom není třeba diskutovat. Možná právě proto je jejich učení tak atraktivní, možná právě proto mu třik lidí rádo podléhají. Vždyť - co si budeme povídat - pro nás z rodu homo sapiens je každá možnost „ulejte se“ z vlastní svobody a odpovědnosti velice přitažlivá. Svoboda i odpovědnost člověka jsou totiž často náročné a bolestivé, často si s nimi nevím rady a často nás dokáží pořádně potraptí. Oči jednodušší je najít svého vůdce, svého dokonaleho a vševedoucího guru.

Jsem člověk rozervaný a chaotický a přiznávám, že se mi v tom chochu občas docela těžce žije. Přesto cíímyslím, že je důležité dělat si na věci vlastní názor, hledat odpovědi na nezodpovězené otázky a přemýšlet o smyslu světa, aniž by mi někdo přesně určoval, jak na to. A jsem přesvědčená, že lidé, kteří k životu potřebují silnou autoritu, vůdce nebo guru, jsou svým způsobem pohodlí, ulehčují si tak svou vlastní pozemskou existenci a zabírají svou vlastní individuální.

Události, které jsou popsány v tématu, ještě jsme pro vás tentokrát připravili, jsou klásickými důsledkem nechoty nás lidí přijmout odpovědnost za svůj život. Nechtě jsou pro nás poučením a snad i výstrahou.
Role zakladatelky je i po stu letech diskutabilní

ADVENTISTÉ
STÁLE NA KŘIŽOVATCE

PETR VLECHOVSKÝ A ZDENĚK VOJTÍŠEK


Jeho následovníci se po roce 1844 rozdělili do několika skupin: Někteří odešli zpět do svých církví, jiní začali datum Kristova návratu přepočítávat na jiné řády, další prohlásili, že se události sice staly tak, jak vypočet Miller, ale nebyly naším očím viditelně (staly se na nebesích); a konečně někteří prohlásili, že svatým, o níž hovoří biblická kniha Daniel a která měla být očišťena, není pozemská, ale nebeská. Z této čtvrté skupiny později vznikli adventisté sedmého dne.

Když v roce 1844 začali být milleristi útočně vůči ostatním křesťanským skupinám, protože si již druhým příchodem Krista, tradiční církev jim zakázala kázat ve svých prostorách. Miller si tuto skutečnost vysvětlil tím, že se vznemdla vlána prorokování. Rodina Harmonova byla dokonce z metodické církve vyloučena. Jejich dcera Ellen (později provdaná Whiteová) se za několik let stala zakladatelkou adventismu. Whiteová na tyto události později vzpomíná: „Navštívil nás metodický kazatel a oznámil nám, že naše víra a metodismus jsou v rozporu... konstatoval, že naše učení je pro metodisty nepřijetelné. Následující neděli bylo sedm milleristů vyloučeno z metodické církve.“ (2)

Dva měsíce po zklamání se tehdy sedmí nádějné Ellen Harmonová (1827 - 1915) setkala se svou přítelkyní Elizabeth Hainesovou. U ní dostává svou první vidění, která ji pak provází jako život a která formuje nauku adventistické církve a její dějiny až dodnes. Harmonová navštěvuje malou milleristickou skupinu v Portlandu ve státě Main. V této skupině, která si již říká „adventní“, získává autoritu a věřící ji přijímají jako prorokyni. Množí lidi zklamání Millerem našli náhradu za něj právě ve Whiteově, která Millerovy nauky přepracovala.

Někteří dnešní adventisté však roli Millera při zrodu jejich církve pokládají oslabují. „Čírcev adventistů sedmého dne... nebyla založena Millerem ani jiným prorokem. Byla vyjádřením pocitového badání a studia Bible,“ píše např. vedoucí adventistického Štěfinky korespondenčních kurzů Vítězslav Vurst. (3)

Roku 1859 uzavřely různé americké skupiny podobně adventistůho zaměření dohodu o každoročním setkávání, „závazném sobotě“. Tehdy byla také přijata domácí platná zásada o podpoře církve tzv. desátky, tedy desetinou všech příjmů. Následujícímu roku je založena Čírcev adventistů sedmého dne (Seventh-Day Adventist Church) a v roce 1863 začíná působit její nejvýznamnější orgán, Generální konference. Do povědomí veřejnosti se dostává v roce 1874, kdy vysílá své první misionáře mimo Spojené státy.

Roku 1885 začínají v církví první rozpoznané, které se týkají prorokových Ellen Whiteové a její role v církvi. Většina adventistů totiž dávala větší důraz na její spisy než na bibli. Proto se v roce 1888 Generální konference rozhodla orientovat spíše na Boží milost a svobodu myšlení. Tehdy také začala snaha zavítat ještě zákonitý a uplatnit. (4)

Rozpoznané odstranilo roku 1901 ustavení správy církve (Generální konference v čele s předsedou - divize - unie - sdružení - sbory). Tato struktura se snížila a občas se funguje dnešní církev.

V současné době prožívají adventisté ve světě veliký vznrůst (každých 51 vteřin je pokřtěno nový člen). Podobně jako svědkové Jehovově a mormoni získávají členy také misijní službou dům od domu. Nabízejí knihy o životě věřící a zvou na přednášky.

o zdravém životním stylu. Teprve poté navazují na Bibli a na adventistické učení.

Již touto „taktikou“ se CASD i u nás dostávalo do podezření ze sektářství, protože při navazování kontaktu adventisté často nedávali najevo, že za jejich aktivitou je příslušnost k náboženskému směru.

Při prvním setkání s adventysty bývají nečlenové této církev překvapení ulibou, jakou v současném adventismu hrají otázky správné výživy, zvláště odmítnutí vepřového a královitého masa. Tato jedinečná doporučení jsou způsobem prezentována jako záležitost, na niž velké části závisí zdraví a dlouhý věk, a jako taková jsou podporována argumenty z oboru medicíny a hygiény. Čím více se vsak novým zájmem dozví o adventismu, tím více se jídel doporučení méní v náboženské překlady, založené na adventistickém výkladu Starého zákona.

A když v dobách vlády komunistické strany u nás CASD spolupracovala s církvemi a dodnes má s jejich příslušníky celá řada adventistů dobré vztahy, nelze pominout adventistický pocit vyčlňování a nadřazenosti nad ostatními křesťany. Přičinou tohoto nadřazeně je především svěcení soboty jako dne adventistů - jediného možného dne pro „správnou bohoslužbu“.


Někteří adventisté z extrémních kruhů odmítají v sobotu též lekářskou péči.

Příznaky zachovávání sobotního dne odpovídají kontrastu s tím, že Ellen Harmonová-Whiteová nesouhlasila s naukou o sobotě od počátku tak, jak ji později v církvi prosadila. Roku 1846 se v Massachussetts setkala s adventistem Josepha Batesem, který - jako pozdější Whiteová vyznávala - „zachováva sobotu a zdůrazňoval její důležitost a domnívala jsem se, že se bratr Bates myl, když přemýšlil o čtvrtečních přikázání více než o ostatních devíti“.

Po nějaké části však popisuje sen, v němž vidí tabulku s Desaterem. Čtvrté přikázání (o dni odpocinku) na tabulce září nejvíc. Na základě tohoto snu Whiteová usoudila, že svěcení soboty má v současné době pro lidstvo velký význam.

Zjevení zářícího čtvrtečního přikázání bylo jedním ze dvou tisíc vidění, kterých se Whiteová údajně dostalo. Během svého života napsala 80 knih, 200 brožur a traktátů, 4 600 článků do časopisů. V její pozůstalosti bylo 60 tis. stran rukopisného materiálu.

Whiteová je pokládána za prorokyni a její odkaz je mezi 10 miliony adventistů stále živý. I když to není oficiální postoj církve, její spisy mají pro mnoho adventistů funkci dodatku k biblí a autoritativním výkladům bible. Náklad všech publikací, které CASD vydávala, jsou na její spisy četné odkazy. Postavení Whiteové je v této křesťanské církvi tedy nesrovnalné až dodnes.

A tak přes všechno pozitivní směřování adventistů v posledních letech je patrné, že zápas o roll Whiteové a chápání jejích spisů, který v roce 1888 rozpoutala Generální konference, není zdaleka ještě konec.

1 Vandeman, George E.: Co se mi líbí na ..., Advent - Orion, Praha 1993, str. 96 - 98
2 Swedecký pro Čeřov, svazek 1.., str. 81
3 Ze soukromé korespondence
4 Folkensberg, Robert S.: Stálé věřite, Advent - Orion, Praha 1995, str. 77 - 78
5 Tamtéž, str. 49
6 Adventistů sedmého dne věří ..., Advent - Orion, Praha 1999, str. 211. Viz též knihu: Co se mi líbí na ..., která ocenuje různé prvky náboženských směrů proto, aby v závěru vyzdvihla jedinečnost adventismu.
7 Života spojení tohoto období, kdy sobota byla pracovním dnem i dnem školního vyučování.
8 Whiteová, Ellen G.: Duchovní dary, sv.2, str. 82.
9 Adventistů sedmého dne věří ..., str. 273

Davida Koresh a davekovité adventisté
Jednotný mozek - metoda nekončených možností

MARTINA DVOŘÁKOVÁ

ZÁZRALKOVÁ

KINEZIOLOGIE


Počátky kineziologie se datují do šedesátých let tohoto století. Roku 1964 její základní teze a pravidla zformuloval do ucelené úvahy o světě americký chirurg a praktikující George J. Goodheart. Vychází z předpokladu, že tak, jako mozek vytváří signály do svalů, jsou i svaly schopny ovlivňovat funkci mozu.

Má se to dít jemným pohybem (kinesis = řecky pohyb) svalů, jehož se dočítil masáží akupressurních bodů či tlakem na ně.

Postupně se v kineziologii vytvořilo několik specializovaných směrů, z nichž jeden - systém „Jednotného mozu” neboli „One Brain” - se záhy rozšířil po celém světě. Díky americkému pracovníkovi Ann Hontzové, která je v původně vedeném kurzem systému „One Brain” ve střední a východní Evropě, mají od listopadu 1994 i českí zájemci o „sudnocení mozu” možnost navštívit kineziologické porady a využívat služeb tzv. facilitátorů, držitelů certifikátů k praktikování a vyučování kineziologie.

Veškeré energie

V metodě „One Brain” je kladen důraz především na dobrou komunikaci levé a pravé mozkové hemisféry v smyslu „pokud spolu nebude správně komunikovat naš mozek, nebude spolu správně komunikovat ani naše tělo.” George Goodheart vyrazil z předpokladu, že veškeré lidské svalstvo, mozek a vnitřní orgány jsou vzájemně „pospojované” neviditelnou energii, která prudce v tzv. energetických kanálech. Pokud se tento obě energie v těle člověka naruší, nastaví problémy. K narušení může dojít jen kvůli fyzickým, tak i psychickým nesoučinům.

Energetické kanály prý totiž dokáží po vzoru citlivého seismografu rozpoznat, jestli například příliš stresování, máte-li traumata z dětství nebo jste jste požívali ovoce, na které ješte ani nemečké. O tomto poznatku ihned pošlo informaci do vašich svalů. Ty se buď napouštějí nebo uvolní. A právě z těchto svalových reakcí kineziologové prý umějí určit, co se v našem těle vlastně děje, proč se tak děje a vědě také, jakým způsobem se všech problémů nám nelze vyhnout.

Výzvadě, svaly fobií?

Kineziologové ovšem tvrdí, že vlastně někdy, někdy jen odstraňují energetické bloky a obnovují příčiny nemoci svých klientů. Možná i proto kineziologické sezení zprvu působí spíše jako obecná návštěva psychologa - člověk se facilitátorovi svěřuje s problémy a starostmi, které průzívají, s negativními zátěžemi z minulosti apod. Vše jako by klasické psychoterapii z oka vypadlo, avšak jen do okamžiku, než přijde na řadu svalový test.

„Uchojte člověka za zápěstí a jak se svaly napínají nebo uvolní, mohou odedělat, co se s ním děje. Mozek mi prostřednictvím svalů vlastně posílá zprávy o duševním i fyzickém stavu klienta,” vysvětluje jedna z uživatelů systému „One Brain”, nora Zorka Plíná. Tato učitelka základní školy se kineziologii věnuje pět let, absolvovávala všech dvanáct základních kurzů a nyní je držitelem titulu facilitátor.

Paní Zorka Plíná byla ochotná předvést svou metodu i na konkrétním případe - prohlásila, že je schopna z myších svalů diagnostikovat mou fobi, dokonce prý aniž bych jí cokoliv naznačovala. „Jsem schopna se vše dozvědět jen z vašeho svalového napětí a pomoci mentální energii,” tvrdí Zorka Plíná. A tak se počátkem dubna odehrával v redakční časopisu Díning experiment, jehož jsem se účastnila v růli pokusných osoby a paní Plíná v roli facilitátorky. Přítomni byli i psychiatra MUDr. Hana Zvolská a MUDr. Prokop Reimš, aby posoudili, zda je kineziologie o pravdu tím zázrakem, za něž ji její stoupenci prohlašuji.

Ve stresu léčit nelze


Barometr chování
3. Zepte se / testuje: „Vědomí”, „Pod-

vědomí”, „Tělo”. Indikátor se má změnit
na slabý při tě při hladině, při které je emocio-
nální náboj nejnegativnější, například při hladině „Vědomí”.
4. V rámci této hladiny najdete hlavní kate-
georii: Zepte se / testuje každou dvojici postupně. Příklad: „PRIJETI / ANTAGONI-
MUS”
Zepte se / testuje: „OCHOTA / HNĚV”

... C. A. Homezová: Příručka pro základní kurz.

Rozumí své vlastní řeč? Kineziologie je podle jejích propagátorů a facili-
tátorů snadno dokazatelná vědecky, vždy prý už tuto metodu využívají také množí uči-
telé, psychologové, a dokonce i stomatolo-
gové a neurologové, tedy lidé inteligentní a
vzdělaní, kteří by na nějaké podivně šar-
latnější jen tak nenalétěli. To, že se kinezi-
ologie stále více praktikuje například na
základních školách nebo v pedagogicko-
psychologických poradnách, je sice pravda,
ale právda také je, že dosud žádná vědecká
instituce či výzkumný ústav účinnost kinezi-
ologie nikde nepotvrdil. Zatím tedy neexistuje
jediny důvod, proč bychom měli kineziologie
považovat za vědeckou metodu. A to i přes-
to, že kineziologové s oblibou často používají
odbornou terminologii zjevně inspirovanou
psychologickou a lékařskou odbornou lite-
raturou. Výzvy jako kontrakce, extenze,
defuze, infuze, regrese či progrese nejsou
ve slovníku kineziologů někdy výjimečným
a v mnoha lidech opravdu vzbuzují dojem
odbornosti. Avšak ani dokonála vědecká
slovní zásoba není důkazem věrohodnosti
či snad vědeckosti kineziologie. Vždyť ne
každý, kdo tak často používá cizí slova, také
rozumí jejich smyslu, a ne každý, kdo mlouví
odborně, také rozumí tomu, co vlastně říká.

Odžít s’ll i to, co se nikdy nestalo
Praktický kineziologický experiment skončil
tedy nezadarem. A názor psychiatriků byl
jednoznačný: „Samozřejmě není možné, aby
paní Plíšková diagnostovala vašu poruchu tím,
že vás drží za paže a snína z nich jakékoliv
svalové napětí. To je podle mého názoru ab-
solutně nesmysl,” komentovala pokus dr.
Ha na Zvolská.
Kineziolóžka tedy moji fobií neurčila. Ale
nejde to. Když jsem si na místě vymyslela
jinou podobnou poruchu, s níž jsem problé-
my nikdy neměla, s nadšením se pustila do
dalšího obdobování mých zablokovaných
energetických toků. „Vás totiž můžu blokovat
i problém či zážitek, který se vám sice objek-

tivně nestal, ale který znáte třeba z kina nebo
z televize. Můžete mít strach například ze
psů, protože jste v dětství viděla film, kde
hlavního hrdinu pokousal pes. Ale těchto blo-
ků váš „One Brain system” také zbaví, stačí
si vše znovu „odžít” v představách a fanta-
ziích, odblokovat všechny negativní počty
a energie a všechno bude opět v pořádku,”
vysvětluje paní Plíšková. Vůbec je přímot nepří-
lo dívek a zvláštní, že tímto způsobem může
kineziolog svému klientovi usvoguovat vpo-
vstávající kolový problém. A sugiesa či auto-
sugiesa, jak známno, dokáže s naší psychi-
kou a konekconců i se násím fyzickým zdra-
vim dělat přímo divý.

Carol Ann Hontzová. Foto: Propagační leták konference „Nekonečné možnosti”.

každý, kdo nemá přátelské a vlídné rodinné
zázemí.

No, aby to za ty peníze nefungovalo…
Na závěr je nutné zdůraznit, že kineziologie
je především vynořený byznys. Možná i proto
počet kineziologů v České republice stále
stoupá, podle informací paní Zorky Plíškové
prošly kineziologickými kurzy již tisíce lidí.
Proč je o metodu „One Brain” systém takový
zájem? Paní Plíšková tvrdí, že důvod je prostý:
„Protože tuto prostě nemusíš věřit a ona
to stejně dokonce funguje!” Dovolím si u-
věst, že projekt soustavnou dvanácti základních
kurzů si stát se facilitátorem přijde na několik
tisíc kurz (černí kurzů se pohybovaly od téměř
tři tisíc až do šesti tisíc, takže za titul facilitá-

Návratnost vložených prostředků je ale
poměrně rychlá, vždyť běžný kineziolog si
účtuje 500 - 700 korun za zbuhod hodinové
sezení. A když facilitator pracuje pouhé tři
hodiny denně, je jasné, že peníze mohou být
jedním z důvodů, proč v poslední době vzbí-

né količienologických poraden jako nikdy
předtím. „Já chci hlavně pomáhat lidem, to
je pro mě nejůžilečší. Strávím tím spoustu
casu a logicou to nemohu dělat úplně zdrav-
mu,” vysvětluje svůj podnikání paní Zorka
Plíšková. Na svých kineziologických aktivitách
nediví se načem. „U tohoto věřím, protože
každý den vidím konkrétní výsledky. Ty jsou
pro mně důkazem, že kineziologie je opravdu
skvělá metody. Dokážu, že se v budoucnosti
bude používat i na odborných, třeba psycholo-

gických pracovištích a hlavně ve školách,”
dodává žena, pro kterou se kineziologie stala
životní cestou a hlavně téměř neuvěřitelně
dokonalým zázrakem.
Datum narození klíčem k poznání budoucnosti

JINÉ ASPEKTY BYTÍ

V inzertních novinách Annonce se na poslední straně pravidelně objevoval inzerát jisté numerologické kanceláře ve Milevsku nabízející „komplexní rozbor osobnosti“ za úvodní cenu 480,- Kč. Když jsem na uvedené telefonní číslo zavolal, dozvěděl jsem se, že není vůbec potřeba navštívit kancelář osobně. Stačí jen sdělit své jméno a datum narození a pokud zaplatím za týden možnost pojištění. Osobní návštěva paní Kuchtové nicméně předčila mé očekávání.

Numerologická kancelář sídlí v panelákovém bytě paní Kuchtové na okraji Milevska a chvíli trvá, než se podaří najít správný vchod. Po zazvonění mi přišla otevřít asi pětadvacetiiletá dáma, uvedla mě do obývacího pokoje a položila před mě třičet stránek vytištěných na barevné počítačové tiskárně.

Pomalou listují obsahem svého komplexního rozboru osobnosti, k jehož vytvoření stačilo poskytnout pouze jméno a datum narození, a paní Kuchtová jednotlivé informace obsažené v textu komentuje: „Vy jste Vodnář a spousť věcí pochopité spíše rozumem. Snažíte se všechny věci vysvětlit racionálně, což samočejšně je nejde. Proto budete v tomto vyhodnocení hledat rozdíly a třeba mi i volat a ptát se, jak to je možné,“ pojišťuje se numerologika ještě drží ve, než začne vlastní výklad. „Od dvacetí sedmi do třiceti šesti let tam máte dvouk, což znázorňuje, že budete učen přátelstějšímu přístupu k lidem ve všech vztazích i situacích,“ komentuje mou budoucnost, kterou by ostatně

pravděpodobně vrazil za svou většinu lidí. Také se to dobře poslouchá: „Skrývá se v vás více než se na první pohled může zdát.“ Do osmnácti let rodiče prý nechápali některé mé citové reakce, což mělo za následek moje obrácení do svého nitra. Není to ovšem zcela běžný jev dospívání?

Podobných neurčitých formulací je ve zprávě pno. Úvod i předposlední kapitola jsou pře-vzaty z knihy Lindy Goodmanové „Hvězdná znamení“ a znějí jako manifest hnutí New Age. Poukazují na sociokulturní krizi společnosti, jejíž ukončení bude možné přiklonením lidí k novému myšlení, k Nověmu věku. „Zda se váš normální současný svět? Sila peněz, stáda překmených Američanů a mraky hladových Afričanů… Lidé mají tendenci utápět se ve svých problémech a před katastrofickým stavem celého lidstva a před zníčenou planetou závrat očí.“ Tato část zprávy o mé osobnosti je pravděpodobně jakýmikoli vysvětlením toho, proč je potřeba studovat svůj osud pod vízem všelijákých čísel a hlavně těch, která obsahuje datum narození.


Z milevské numerologické kanceláře tedy odcházím s dojmem, že o sobě a o svou bu-doucnost jsem si nedozvěděl vlastně nic nového. Zato se mi zdá, že jsem teď více informován o paní Kuchtové, numerologii a hlavně o dnešní době, pro niž je ona i její numerologická kancelář tak typická.

GURU A ŘÁD BíLÉHO LVA

MARTINA DVOŘÁKOVÁ

O Sri Chinmoyevě exhibicí a megalomanství bylo v poslední době popsáno již mnoho stránek papíru (viz např. Dingir 1/99), ale málokdo věří, že tento bengalsko-americký duchovní mistr je také potenciálním nositelem nejvyššího českého státního vyznamenání - Řádu Bílého lva.

Sri Chinmoyův Koncert vnitřního míru, který se odehrával počátkem března v Praze, byla vůčku velkolepou akcí. Desítitisíce plakátů ve všech ulicích Prahy i mnoha dalších českých a moravských měst nalákalo do Sportovní haly 12 tisíc návštěvníků, kteří se již z oddané lásky k mistroví či z pouhé zvědavosti - neváhali obětovat několik hodin svého času a stali se tak očitými svědky Sri Chinmoyově monstrózní exhibice. Avšak vrátme se několik dní před samotný koncert, kdy se s Mistrovem měla možnost seznámit také Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

lobbování v parlamentu

Žáci a oddání Sri Chinmoye se před jeho návštěvou Prahy přihlásili. Nejenže hlavní město bylo plné portrétů tohoto muže, ale z jejich iniciativy vzniklo tež několik neobyčejných nápadů. Například ruzňské letiště bylo vyhlášeno Sri Chinmoyovým mírovým květkem, Praha jeho mírovým městem... Aby toho nebylo méně, navštívili žáci také Poslankou sněmovnu, aby zde předali návrh na státní vyznamenání pro Sri Chinmoy a aby zde za toho možno poslala a do písme spovala.

"Objevili se zde někdy na počátku jedna a byli velice aktivní. Vzhledem k tomu, jaká jsou při vstupu do budovy sněmovny bezpečnostní opatření, vůbec nechápou, jak je možné, že se tak často a bez omezení pojet do budov parlamentu. Odchylovala jednotlivé poslance a neustále se jim snážili vnučovat a přemluvovat je, aby Sri Chinmoy dostal vyznamenání," vzpomíná ing. Rudolf Kubat, organizátor tajemník poslaneckého podvory, kde v něm se projednávaly návrhy na nejvyšší státní vyznamenání ČR.

zásluhy ve prospěch republiky?

Sri Chinmoyovi žádali pro svého mistrsa Řád bílého lva, který ze zákona č. 157/94 Sb. o státních vyznamenáních může dostat občan České republiky starší osmnácti let, ale i cizí státní příslušník, a to za zvláštní vyznamněné zázemí ve prospěch naší země v oblasti politiky, vědecké, kulturní či vědecké. Zatímco první třída Řádu bílého lva je určena především hlavám států, ostatní čtyři mohou být propůjčeny i ostatním cizincům, kteří pro Českou republiku vykonali něco zcela neobvyklého a výjimečného. "Navrhovatelé musí ve své žádosti uvést nejen základní data a životopis člověka, kteří by měli být vyznamenáni, ale také důvod, proč by to měli být právě on, kdo se stane nositelem Řádu bílého lva. Pokud si dobře vzpomínám, stoupenci Sri Chinmoye nám předali trestopis, ve kterém popisovali, jak zde byl Sri Chinmoy na návštěvě, jak se setkal se zástupci měst a obcí, jak zde uspořádal malon, a také, že Prahu vyhlásil svým mírovým květem... Nic víc," dodává Rudolf Kubat s tím, že na těchto aktivitách pana Sri Chinmoye nevidí nic, co by pro Českou republiku bylo zásadní a vyjimečné.

Čtěli měnit tradice


Konzert není důvodem

Žáci Sri Chinmoye se setkal také s dalšími zákonodarcemi, avšak stali se spojemi "černou můru" sněmovny. Jejich lobbování v kuloarem sněmovny údajně připomínalo spojení všelike obětních, poslanec za KDÚ-ČSL Pavel Tollner se prý před nimi dokonce "škral a zapihal", abych nemusel neustále diskutovat o genialitě Mistrů a nutnosti ho vyznamenat. Jak lze usuzovat z reakcí některých poslanců, nic nenasvědčuje, že by se Řádem bílého lva mohli Sri Chinmoy jednou chlubit.

Tento řád v minulosti totiž obdrželi lidé (politici, vědci, vojáci, odbojáři či kulturní a společenští Činitele), kteří pro Českou republiku v pravdě opravdu udělali něco zvláštního. O Sri Chinmoyevi však jen to, že tady uspořádali nějaký koncert a že rozdávaly květy... A to je na vyznamenání a státní pocty opravdu poněkud málo," dodává Jíří Payne.
Ministerstvo kultury opravilo chyběné rozhodnutí

SPOR ČESKÝCH UNITÁŘŮ
ROZHODNUT

JIRI KOUBEK


V době nacistické okupace byl N. F. Čapek odveden do koncentrační tábora v Dachau, kde zahynul. Činnost unitářů byla pod přínosným dohledem tehdejších moci. Situačce se zlepšila v krátkém období po válce, ale již po roce 1948 byla činnost NSČU - stejně jako jiných náboženských organizací - omezena na minimum.


Zdá se, že se Vladimír Strejček chtěl rozhodnout o svých záměrech jinak. Na konec května roku 1993 bylo do Brna svoláno jednání tzv. zástupců mimopražských obcí, aby se „zabývali“ změna nepřímo podřízeným zasažováním některých členů pražské obce do zástěžnosti NSČU”. Setkání této účelově svolané Unie mimopražských obcí, o němž prázdní zástupci kromě Vladimíra Strejčka nevěděli, bylo zakončeno požadavkem na zvolení mimořádné schůze ÚSS. Ačkoliv se totoho setkání účastnilo jen sedm zvolených členů ÚSS z osmácti a čtyři duchovní, byl ustanoven nový výkonný výbor a jmenován (v rozporu s platnou Ústavou, která připouští pouze zvolení) nový předseda ÚSS Dobroslav Kučera.


Samotný sněm, který byl svolán nepravou osobou - jmenovaným, tedy nikoli dle Ústavy voleným předsedou ÚSS Dobroslavem Kučerou - a na němž nebyli zastoupeni delegáti v souladu s Ústavou, schválil na návrhu Vladimíra Strejčka novou Ústavu (ne příliš odlišnou od jeho návrhu z roku 1991). Tato Ústava byla předložena ke schválení Ministerstvu kultury (MK ČR), které si ovšem neověřilo, zda žádající o registrační změnu mají zmocnění k vystupování jménem NSČU. Navzdory významným výhram byla 6. 1. 1994 tato Ústava registrována a ihned druhý den nabyla toto rozhodnutí právní moci. O pouhý den později je z NSČU vyloučeno šest osob spojených s pražskou obcí.

Pražská obec unitářů prohlašuje plošný sněm za neplatný, protože na něm byla několikrát porušena v té době platná Ústava z roku 1990. S výhradami se obrátili i na představitelé Mezinárodního svazu pro náboženskou svobodu (IARF) do USA, kteří Vladimíra Strejčka do Prahy vyslali. IARF ke lednu 1994 zastavila vypílení platu Vladi- miru Strejčkovi (ve výši 15 tis. $ ročně).

Sněmu konaného 18. června 1994, který svolali Strejčkovi opONENTI, se zúčastnilo 172 delegátů z šesti obcí. Byly zvoleny nové statutární orgány, schválena nová Ústava

V co věříme my, unitáři

1. Věříme ve svobodu náboženského pře- svědčení. Všechni jed- inci mají být povzbuzo- váni, aby si vytvářeli svou vlastní náboženskou víru a aby otevřeně vyjadřovali své náboženské názory bez obav z výřez nebo odvety.

2. Věříme v toleranci v náboženských otáz- kách. Náboženství všech věků a kultur mají vždy co, co by mohlo poučit ty, kteří neslučují.


5. Věříme v jednotu v náboženské zkuš- nosti. Není základní konflikt mezi vírou a vědou, mezi náboženstvím a světem a mezi posvátným a světským.
Jednou z nejvýznamnějších osob současného unitářství v ČR je reverend Vladimír Strejček. Unitářstvím byl již v sedmdesátých letech a po své emigraci zůstal v roce 1991 významné místo v NSČU. Je autorem knih Historie a myšlenky unitářství a universalismu ve světě a v České republice, která byla vydána letos v brněnském nakladatelství Unitaria.


Čtenáře při četbě brzy zarazí, že Vladimír Strejček o sobě v první části mluví v první osobě („setkávám se“, „navštívím jsem“ a v druhé části v osobě třetí („Rev. VI. Strejček byl povolán“, „Rev. VI. Strejček se nervově zhoršil apod.). Neleze si ovšem nevšimnout i dalších zvláštností knihy.


Další pozoruhodností jsou sporné až nepravidelné informace. Vladimír Strejček několikrát píše, že již v roce 1991 byl jmenován superintendencem NSČU. Ústava z roku 1990 tuto funkce ovšem nezná, a proto do ní nemohl být po svém návratu z emigrace jmenován.

V roce 1991 byl jmenován duchovním vedením, a tedy nikoli nevšimnout představitelé NSČU, jak by z funkce superintendenta vyplývalo.

Opomenutí některých - podle našeho názoru podstatných - informací v knize by mohlo být způsobeno jejím rozsahem nebo rychlostí jejího zpracování (autor uvádí, že jí napsal během dvou týdnů). Je ale těšké se ubránit dojmu vyslovené lži, když na straně 86 Strejček píše, že sněmu v Praze v červnu 1994 se zúčastnili pouze zástupci obce pražské, brněnské a plzeňské. Dostává se tím do rozporu s názem Vrchního soudu, který ve svém odůvodnění rozsudku z 1996 uvedl, že na sněmu bylo přítomno 172 českých unitářů z 6 obcí.

To, že kniha je v podávaných informacích velmi neobjektivní, dokazuje například i závěrečný „Chronologický přehled života a událostí NSČU“, kde mezi zprávami z roku 1994 není vůbec jmenován červnový sněm v Praze, na kterém byl Vladimír Strejček odvolán z funkce a na němž byla přijata novela Ústavy z roku 1990, která platí dodnes. Ani něco pohyba o tom, že tento celouznačný sněm byl větším mezníkem v dějinách NSČU než např. vznik agentury Gloria Strejčkovy manželky Alice.

Zajímavě autor vykládá i závěr nekontrolovaných soudních sporů. Na str. 103 píše: „Vzhledem k tomu, že registroce Ústa- vy NSČU z r. 1993 nebyla zrušena, existují v r. 1996 dvě zaregistrované Ústavy pro jednu Náboženskou spo- lečnost českých unitářů.“ Redakce odboru církví Ministerstva kultury dr. Řepová však Strejčkův výklad popisuje s poukazem na správní řád, podle něhož pozdější rozhodnutí ruší dřívější.

Jak je patrné, jde pravděpodobně o to, jak si kdo zákony vykládá či přizpůsobuje jeho znění svým záměrům. A to je nakonec také možné klič k celému případu NSČU.
MÍSTNÍ CÍRKEV PO SMRTI WITNESS LEE

Smrt zakladatele


Dokładně důraz

Nejvíce sporů vyvolal to, že se většina církeve, které se týkají doktrín o Boží trójici. Lee užíval takového jazyka, metafor a ilustrací k popisu Trojice, které vyvolávaly dojem, že se osoby Trojice jsou zamyšlovány - popisuje Boha jako osobu, která se čas od času proměňuje z jedné osoby či Trojice v druhou.

Witness Lee a jeho manželka. Foto: CRJ.

Zdroj: Vojíř

Místní církev

známá též jako Chu Hui Su, Malé stádo, je křesťanské fundamentalistické hnutí. Jak Místní církev, tak Malé stádo jsou jménem, jimiž toto hnutí nazývají lidé stojící mimo něj. Sami příslušníci nazývají sbory, které se orientují podle učení Watchmana Nee a Witnessa Lee, jako "církev v určitém místě".


Co přinese budoucnost... Vydavatelství Živy proud (Living Stream Ministry) ... zakoupilo rozsáhlý komplex kancelářských budov v Kalifornském Anaheimu. To jim umožnilo nastěhovat všechnu centrální agenturu pod jednu střechu a mít i značnou rezervu pro růst vydavatelství. Tento osmadvacetikrátový pozemek „může poskytnout 1 600 míst k parkování a ubytovat 7 tisíc svatých“. ...  

1 „In Memoriam: Witness Lee, a Bondslave of Jesus Christ“, The Stream Magazine, 27. 4. 1998  
2 Witness Lee: Christian Teacher  
3 Tato informace je k dispozici v mnoha materiálech, včetně článku „In Memoriam...“  
4 Jedná se o nevyužívanou organizaci se sídlem v Anaheimu.  
5 Witness Lee: Prayer-Reading the Word

Přeložila Noemi Průšová

Torontské požehnání pokračuje

ZLATÉ BOŽÍ PLOMBY

Tomáš Novotný

V posledních měsících hlási charismatické sbory po celém světě neuvěřitelné zázaky. Z různých částí světa z této komunit je zvukové či vizualizace, které dokládají zázaky o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známy a uváděny v literatuře, ale také o větších měněních a změnách. Jedná se o takové jež jsou známa...
Náboženství Grálu má u nás tradici

VSTANOU

nOVO ŠMĚŘIŠI

ZDENĚK VOJTIŠEK

Hnutí Grálu je možné považovat za typické nové náboženství. Na začátku své sedmdesátileté historie si prošlo bouřlivým vývojem, dnes se šíří téměř a neokázale. Bouři způsobují spíše heretické grálovské pravověří.

Talenty: obchod a spisovatelství

Zakladatelem Hnutí Grálu je Němec Oskar Ernst Bernhardt. Narodil se roku 1875 v měšťanské rodině v saských Bischwurducích (Bischofswerda) a stal se obchodníkem. Hodně cestoval a uplatnil se i jako spisovatel cestopisů a povídek. K zásadnímu zlomu v jeho životě došlo pravděpodobně při jeho pobytu na ostrově Man, kde byl jako německý občan na britském území během první světové války internován (1915 - 1919).

Po návratu do Německa začal vystupovat pod jménem Abdu-ru-shin, což má být podle současných příslušníků Hnutí Grálu v překladu z arabského „Syn Světa“.

Sám Bernhardt ovšem tuho jmeno původně vykládal jako „Syn Ducha Svátého“ a arabské tento výraz neuměl přeložit vůbec. Ať už co onak, pod jménem Abdi-ru-shin přednášel a také své přednášky psal do časopisů vydaných stoupenců, kteří poměrně rychle získávali. Vznikly tak sešity „Listy Grálu“ (Graisblätter) a „Volání“ (Der Ruf), které obsahovaly též Abdi-ru-shinovy odpovědi na čtenářské dotazy.

Z tohoto materiálu vzniklo již roku 1926 první souborné vydání přednášek pod názvem „Ve světě Pravdy“. Toto kniha byla později – jak přednášky přibývaly – rozšířována a upravována a dodnes je základem učení Hnutí Grálu a svatým písmem většinu tohoto náboženství. Z korespondence se čtenáři vznikla kniha „Odpolední na odázky, 1924 - 1937“.

Rychlé rozvoj nového náboženství dovším založení osady Grálu v tyrolském Vorpermburku a rozvinutí řady duchovních a podnikatelských aktivit Bernhardta, jeho rodiny a nejbližších spolupracovníků. Bernhardtovo hnutí bylo vystavěno podobě ze sektářství a Bernhardtova rodina z chtivosti majetku a moci. V roce 1936 byl Bernhardt vůči němocí bezprostředně přečiněn (1945) a na povrch vyplynula i jeho dvě odsouzení z let 1901 a 1902.


Paralelní život: Bernhardt jako Abdi-ru-shin

Bernhardtovi následovníci nepochovali, že tento muž je skutečně tím, za něhož se vydával: Spasitelem, Synem Člověka, Imanuolem, jímž se vypínalo zasílení o druhém Kristově příchodu, tím, jehož příchod bude znamenat soud nad lidstvem a počátek Tisíciletí ráje. Jeho jeho naléhavé životní životě měla předcházet existence v době Mohiště (1935) tohoto haluci, které obsahovaly též Abdi-ru-shinovy odpovědi na čtenářské dotazy.

Druhé Abdi-ru-shinovo větlení do téla Oskara Berhardtova v naši době všichni lidé většího věrnosti jako důstojek jeho veliké lásy k lidstvu, když „sestoupil ze Světa dolů, do odporné termity Země, aby… přinesl… bezprostředně záchranu“.

Jeho narodení bylo „ohladovávaly hnedě“ (1936) a jeho působení bylo provázeno zázraky (např. záření v podobě holubice, vycházející z jeho čela). Tím na velký párský rok 1923 bylo „duchovně… spatřeno… že v tento den Syn Bohu Ježiš, jest celý sestoupil k zemi, aby svůj úkol prostředkou mezi Bohem a lidstvem přenesl na Syna Člověka“, jenž je měněn právě Bernhardt.

Tím už byla připravena cesta, aby došlo k „obratu světů“ a aby Abdi-ru-shin mohl po první válce prohlásit „Já jsem tě!“ (1939). Božské atributy získali pak nejen Bernhardtovi nejbližší příbuzní (on, jeho manželka a nevlastní dcera utvořili „Boží Tron“, trojice), dodnes dokonce i osada Vorpermburk, když o domu Bernhardtových se praví, že „stojí na onom místě, které směl kdyby špatně Abrahám jako ‘Horu spásy!’“ (1946). Pak již je on zcela přirozeně, že i Bernhardtovu

Oskar Ernst Bernhardt (1875 - 1941). Foto archiv.

nenom („Ecce homo!“), smrti uložení ostatků prý provázely napřímo zakázky.

Ačkoliv jsou Bernhardtovy mesíšské nároky posluchačům jeho přednášek a čtenářům jeho knih naprosto jasné, Abdi-ru-shin si dává pozor, aby ne nikdy nevysovislav naplní. To mu dává prostor k lavírování: před svými věrni výmysly vystupuje s autoritou neomýlného Syna Člověka, před úřady a veřejností je však schopen cynicky prohlásit, že ho uctívání a „blouzničení“ lidé vlastně obtěžuje.

Stvoření a jeho zákony


Tímto stvořením prospouštěn neměrné zákony, z nichž mají největší význam tři: Zákony těže, zákony příčetnosti stejnorodého a zákony zvratného působení.

Zákony těže jsou příčinou stupňovitého uspokojování stvoření od nejduchovnějších úrovní až k hmotným hrubohmotním světům, k nimž patří také naše země. Člověk pochází z duchozního a jeho úkolem je duchovní vzestup z hmoty. Ten je umožněn ohrozaváním pozemských zátěží, leností, sobětvořitnosti, zloby apod. „Směřuje-li všechny k dobrému, pak se jeho duch stává lehčím a podle zákona těže směřuje vzhůru do svět-
lejších úrovní, až nakonec dosáhne svého pravého domova, duchovní říše."

Zákaz přítahového stejnorodého hříčka, že stejně vlastnosti se sdružují. Podle Adr-bu-ri-shina to platí i o našich myšlenkách, kde se nemůže zhotovit a přitahovat stejnorodé myšlenky i děje. Je tedy pak pro člověka velmi důležité, aby své myšlenky kontroloval a osvobodil se ode všech pozemských.

Zákaz svatáního působení chápě lidské myšlenky, slova i činy jako setu, jež prý sám původce nevyhnutečné okusí, a to buď ještě v tomto, nebo v některém z následujících životů. PřevÁhořením jako prostředkem evoluce lidského ducha si jsou Adr-bu-shino nová následovníci jistí. Do tohoto řetězce činů a odpalů Bůh nezasahuje, vše se děje samozřejmě pouze na základě věcných zákonů.


Všechny odpovědi a bez mezer

Pro úspěch své mise Adr-bu-shin učinil asi vše, co mohl. Svého spisovatelského nadání dokonale využil - větsina jeho přednášek je střihuji. Velmi často používá dramatická líčení a vytváří poslušce či čtenáře do děje, který dělá dojem kosmické platnosti a důležitosti. Text je velmi sugestivní, přesto Bernhardt stále apleuje na vlastní zkušenosti a vlastní přemýšlení posluščářů a čtenářů, takže při všichni fascinaci nabývá dojmu, že všechny informace si vlastně ověří a o všem se přesvědčí sami.


Knické zkoumání Adr-bu-shinova učení je prakticky vyloučeno: mnohokrát zdůrazňo- vanou negativní úlohou rozumu (přebíjející lidský rozum je dědečkovým hříchem). Podobně často zaznívá apel na osvobození od nánosů cizích myšlenek. Adr-bu-shin tak lehce dojde až k tvrzení, že „pochopit Posvě- ství Grálu... bude... možné teprve tehdy, až lidský duch dá stranu všechno, co si dosud vybudoval, v domějším rozumu, a začne úplně od začátku.“

Podobně jako je zapověděno používat rozum a předchozí zkušenost, nemůže si být čtenáři ani poslušci Adr-bu-shina jistí ani svými cíty. Cít (což je vlastně duch) je totiž nutné přesně odfiltrovat od pocitu, závislého na pudech a na rozumu. Přestože jsou pocity silně odsuzovány, není zvláza zřetelně, jak lze vlastně cít od pocitu rozpoznat.

Důležitě však je stála obava čtenářa o poslušce zapojují do myšlenek o Adr-bu-shinove poslěs věky cokoli kritického, nebo o tuto mohou být buď „rozumový“, nebo hrubohmotný „pocit“.

Další příchovou přesvědčivost Adr-bu-shino nového dílo je silně autoritativní přístup. Téměř v každé přednášce se objevují tvrzení, že lidstvo doposud vše chápalo špatně, ale nyní je díky Adr-bu-shinové jenovo, jak to chápou správně („Já však pravím vám...“).

Ve světě měnící se Pravdy
Bernhardovu učení v knize „Ve světě Prav- dy“ vyšlo nejprve jako soubor přednášek roku 1926 (tsv. male fialové vydání). V kom-pletí podobě vyšlo roku 1931 a hned násle- dujícího roku bylo přeloženo do češtiny. Uza- vřenost tohoto vydání je vyjádřená slovy: „ZÁVĚR.\n
Adrushing dokončil nyní svoje poslě- ství lidstvu. Po dokončení povstal v něm Bohem poslaný Syn Člověka IMANUEL, kterého sám Syn Boží, Ježíš, zasílal lidstvu k soudu i ke spasení, když již stáří proroci na něho poukazovali. Noš znamení svého vzněšeného poslání: živoucí kriz Pravdy, zářící z něho, a Božskou holubici nad sebou, jako je nosil Syn Boží.

Lidstvo, probudě se ze spánku svého ducha!

Toto jasně protahláný sekvence ovšem ze svých knih Bernhard rok 1937 vyříznout. Zdu-vodnil to tím, že bez přímého poukazu na Imanuele se poslěství buře snadněji šířit a „zůstane pak také pro nepřátelé nedoktrinu- vel“.

Nejen jasný poukaz na Imanaule, ale i další tvrzení z tohoto Závěru bylo způsobováno. Udržovalo se, že „léčit nebylo řeč- no všechno“, a taky byly publikovány dvě knihy dodatku. Poslední Adr-bu-shinova přednáška pak vyšla roku 1937.


Posmrtní vydání Adr-bu-shina obsahuje další přednášky z let 1931 - 37. Mnoho starších přednášek je upraveno a tři přednášky dokonce zcela coby. Dvě z nich („A vyplnilo se...“ a „Syn Boží a Syn Člověka“) pravděpodobně ze stejného údova jako Závěr.“
Bernhardtovo mesíáštvi je v nich vyjděno příliš jasně. Třetí přednáška ("Povolání") je po druhé světové válce kvůli svým proněmeckým postojům nepřijatelná. Začíná totiž slovy: "Němci mají být povolání, aby se stali duchovění a světisky vědoucím národům!"[36]

Bernhardt a nacismus

Nebylo by ale ani spravedlivě připisovat Bernhardtovi nacistickou ideologii, i když verva, s níž hálí svůj árijský původ, je podivuhodná.[30] Ve zmíněné přednášce "Povolání" sice mlouví o výjevnosti německého národa a o bílé rase tak, že by to dnes bylo jistě považováno za projev rasismu, jeho nadané němectví ovšem tehdý nebylo v náboženských kruhů nicméně příliš výjevním. Ani obdiv ke germánskému náboženství ne-vybočuje příliš z dobvolých romanticko-mystických klíšě. Lze jen spekulovat o tom, do jaké míry takové a podobně proněmecké blouznění připravovalo půdu totálního.

Na druhou stranu ale Bernhardt jistě ne- byl mučedníkem fašismu. Když tedy současně čelný představitel Hnutí Grálu píše, že Bernhardt byl začen a uuvězněn, "nebot celé jeho dílo bylo naprosto neslučitelné s fašistickou ideologií",[38] jedná se o účelovou lež, která počítá s neznalostí čtenáře.

Vomperov

Po Bernhardtově smrti a po skončení druhé světové války se jeho rodina vrátila zpět na Vomperov. Obnovil slavu "jaspiprov laboratoře", obchod s léčivými bylinami či ná- ramky s barevnými školky pro pomoc tělu a duchu se v plné míře nepodařilo, přesto však Abd-ru-shin svou rodinou dobře zaopatřil. Manželku Marii a nevlastní děti Irmingard, Alexandra a Elisabeth ve spise "Ve světlo Pravdy" umíšsel vysoko do praduchové úrovně, a tak jim zajistil postupné nastupnictví v nejvyšších funkcích svého náboženství.

Rodině se podařilo překonat zkázání, které po smrti Abd-ru-shina mezi jeho vět- nými nastalo. Podle jeho spisu měl nastat poslední soud a tiscitelná řeši ještě za jeho života.[39] Když Abd-ru-shin zemřel a předpo- vádě se nepnulí, prosadil se nakonec vý- klad, podle něhož padá vína za toho nespí- něné naděje na samo lidstvo: "V důsledku selhání lidská v takové míře, jaká nebyla způsobitým předpokládána, nemohy Síň Člověka člověka, prodírající na zemi, zřítit zde říši míru, jak bylo původně předurčeno."[40]

Také spory se zklamáním odpadalo či znepokojujícími soudy postupně utichaly a Hnutí Grálu se stabilizovalo do dnešní po- dobby. Vomperov zůstává duchovním cen-
Sekta Parsifala Imanuela není minulostí
MESIÁŠTVÍ
V JASNÉM SVĚTLE
MARTINA DVOŘÁKOVÁ a ZDENĚK VOJTIŠEK

Koncem června 1994 se před Pražským hradem koula podivná několikadenní demonstrace - skupina mladých lidí zde s amatérskými vyroběnými transparenty násilně bojovala za svou kamarádku Evu Sadilkovou, kterou prý nezákonné vězňí na psychiatrii. Žádali samotného prezidenta Havla, aby dvoce ze „spáru psychiatrů“ pomohl... Demonstrant ihned vzbudili zájem novinářů, díky nimž je brzy znala snad celá republika. Jak se ale vžáděl ukázalo, podstatu problému byla někde jiné scéna. Na scéně se totiž záhy objevili jejich vůdce, ryze český mesíšek Jan Dvorský alias Parsifal Imanuel.

Causa Jana Dvorského, možná nejznámějšího tuzemského mesíše všech dob, plnila stránky novin i televizních obrazovky dlouhou měsíce, aby se nakonec rozpynula do ztracené - Dvorský a jeho druhou Lucie jsou stále marně stíháni policí, komunita skalních stoupenců toho učení zvesela funguje, dál jen na jiném místě a v jiném složení a tři, kteří byli ze sekty nekompromisně vyhozeni, se dodnes snaží zacelit šrámy, které jim Dvorský způsobil na duší...

Když poprvé vyšla Parsifalova „bible“ Věříme se na samý počátek příběhu, do doby, kdy nikdo netušil, že se v Čechách začíná rodit mesíši, který vzpátrá drasticky změní životy desítek mužů, žen i dětí. Píše se rok 1993 a na kiniho ke pultech se objevuje kniha s názvem „Syn Člověka“ s podtitulem „Mesíšovu živé Slovo k vše-napravě světa“. V této „nejdloužilejší knize tisíciletí“ (jak uvádí poutač na obálce) autor: - Parsifal Imanuel - světu poprvé předkládá svůj světovázor: on i jeho druhá Lucie, známá Labutě panna, jsou jedinými nepře- cenečnými lidmi na Zemi, jsou předurčení vybudovat Tisíciletou říši, tj. místo, kde budou v dálce a všude štěstí řít jejich oddaní násle- dovnicí, pomocnici Syna Člověka.

Knihu na první pohled zdá sníženou nesmyslnou nadávek, urážlivých výroků a uklízených puds zneužívaného studenta praž- ské Filmové akademie muzikálních umění (FAMU) Jana Dvorského. Podrobnější studium textu ho ale ukazuje v jiném světle: jako člověka autoritativního, snad až despo- tického, který kolem sebe viděl jen zlo, temnotu a zvracenost a který je skálopevně přesvědčen, že ze záručnosti tutoho světa lze jít jen po jeho boku. Jaká člověka, jenž svou „Pravdu“ čtenářům předkládá s hyste- rickou přesvědčivostí, aby se zmapoval a aby se zcela ovládl jejich myšlení i duší.

Tak se také stalo - kniha Syn Člověka se okamžitě stává svatým písem pro několik desítek lidí ze všech koutů Čech a Moravy. Někteří se i Janem Dvorským zkon- taktovali osobně a začali prodávat své majetky, opouštěli zaměstnání i rodiny a odště- hovali se do komunit pomocníků Parsifala Imanuela, které tehdy fungovaly ve vesnicích Žebrák, Komárov, Ptákovec, Mirošov a nakonec Hvozdec v okolí města Hořovic na Be- rounsku a Rokycansku. Z Dvorského se po- malu, ale jistě stává uctívaný a zbožňovaný mesíšek.

Bolestivá průměrnost? Jan Dvorský (někdy používá i druhé jméno Dietrich) se narodil v roce 1966 v Liberci jako „dušné dítě“ manželů Ladislava a Jitky Dvorských. V Dvorského se všech letech se rodiče rozhodli s malým Jan vyrůstati s matkou a sestrou. Z informací o jeho minulosti je zřej- mě, že nebyl nicméně příliš výjimečný, avšak za každou cenu se ze své průměrnosti snail vymanit. Možná? proto v době puberty utíká k dрогám, možná i proto se v době studií na FAMU snaží „promiskuitním životem vy- získat si postavení ve škole, mít ‘pověst’, být opětžení pikantními historiemi...“Mimůvsta inteligenta, dobrodružstva, gentesman, talenta a proutinka, protože to je tou nejlepší vízikou a reklamou, kterou si umí udělat jen málokdo...“(1)

Ke kompletnějšímu obrazu budoucího mesíšova snad napomůže i další ukázka z jeho knihy: „Nic v životě mi nebylo ujednoušeno, naopak: stále jen se pracně prokoušává a prokoušavá, dřítko a dřítko, narážat a narážat, nechat si vrazet šídlá do břicha, jít, hledat, nenacházet, znova vstát, jít, hledat a nena- chádat... A když se člověk ohlédne za sebe, vidí paseku: zníčené rodinné vztyhy, prokouřené plice, propitá a protarfovaná játra, zploš- toměřitcích důvěryhodných mozků, stov- ky hodin v depresi či euforiích, plácí ublížených a málo chápající- chům, němčí výčinky potra- cených dětí, tísne prokrástínových korun, tísny promaršovaných dní... Ale asi to všechno v mě mít případě muselo být.“(2)

Parsifal Imanuel: Syn Člověka (známé pod názvem „Syn Člověka“), 1993, str. 128

"Toto knihu jsou schopni přečíst lidé, které nějakým způsobem zasažena a začnou ji brát vážně a nejsou povrchoví a přetěžováni. Moje knižka je knižka opravdového mesíše, jako je zradač. Tím, co kdo o mé knize řekne, vypovídá o sobě. Já navíc nechci, aby se ta kniha lidem „libila“, mne to je úplně jedno."

Jan Dvorský v rozhovoru s redaktorem J. Nedvědem, Tachovský deník, 26. 11. 1994
Dvorský ale měl i jinou tvář, kterou nastíňuje v osobním rozhovoru jeho bývalá kamarádka Nora: „Vždycky to byl inteligentní kluk, dokázal být velmi sugestivní a ovlivňovat lidí kolem sebe, ale také rychle měnil své nálad-dy... Zároveň byl neuvěřitelně ambiciózní a cítěvoodný, když si něco umanul, šel za tím i přes mrtvoly. Jednou si třeba usmyslel, že chce znát co nejvíce knih - na zeď si proto pověsil seznam spisovatelů, které pak systématicky všechny přečetl. Někdy byl hystерický a útočný, pamatují si, jak při nějaké hádké vytáhl na kamaráda nůž... Byl přezíravý k ženám, často je střídal... Psal si vul- gární deník a chěl, abych si ho četla...“

Já jsem Syn Člověka - Parsifal Imanuel

Deník, o němž mluví slečna Nora, se stal zjevně předlohou Dvorského literárního prvo-tiny „Pyj v jasném svítle aneb Malá cičev-nice pravdy v sexu“, útlého svazku, který vyšel v roce 1991 v Lidovém nakladatelství. Jde o Dvorského soukromou sexuologickou poradnu pro ženy a dívky, v níž jim autor vysvětluje, jak se mají chovat k mužům při sexu. Jak vyplývá ze slov na obálce, Dvorského ambici bylo, aby se tato brožurka stala bestsellerem. Jeho dřívějšími majestátní se projevovalo již tady: jak je z názvu patrné, toužil lidskou sdělit nepoznanou a utajovanou „pravdu v sexu.“

Mesíčkem se nakonec nestal díky zjevení o sexu, ale díky bezmála čtyřsetsrancové knize „Syn Člověka“, vyšlé za dva roky po „Čuvicebnici“. Tomu ovšem předchází několik událostí, které Dvorského bezešporu silně ovlivnily. Především to byl vztah s Lucíč Dvorskou, dcerou herečky Mileny Dvorské (shoda jejich jmen je náhodná, Lucie a Jan nejsou v příbuzenském vztahu a nebyli od- dani), „Znali se asi od sedmdesáti let z kavár- ny Slavia, kde se scházela tak zvaná zlatá pražská mládež. Jsem ale přesvědčena, že Lucií nikdy nemiloval. Prostě s ní spal - stjel- ně, jako to dělal s jinými dívkami. Pak jí udělal dítě, ke kterému se ale nehášel,“ vypraví Milena Dvorská. První dceru Julie se Janovi a Lucii narodila v roce 1986. Dvorský se ale nemíní stát vzorným otcem rodiny. Několo- likrát se sice pokoušel s Lucií žít, lež vždy příšky jen bourlivě hádky a následné rozcho- dy...


Řekli, ať odložíme svoje těla


„Naše rodina prodala dům a přes milion a půl korun jsme dali panu Dvorskému. Zcela jsme mu propadli. Věříme jsme, že i za naše peníze bude vybudovala Tísiciletá říše, že i my jednou budeme tvůřit uvoľnenými, které tam mesiáš odvede se sobu,“ říká ing. Petr Konečný, byťavý vedoucí finančního úřadu v Hořovicích, kde do skety přišel se ženou a dvěma dětmi. Jako mnoho jiných se ale Tísicileté říše nedočkal. Byl totiž označen za „železného člověka, kterého ovládají“.

Lucie Dvorská. Foto archiv.
tenní duchově", bylo mu řečeno, že nemá správnou barvu aury, kterou mesiás vyzaduje, a tudíž musí komunitu opustit. "Doporučil nám, abychom odložili těla, jedně tak můme šanci zachránit si své duše. Stejně jako ostatní odpadlí jsem se psychicky zdepťtou. také, že bychom těla opravdu chtěli spáchat sebevraždu. Mohná mě zachránil jen fakt, že v sektě zůstal můj syn i dcera... Musel jsem se vzpamatovat, abych jim uměl pomoci, ať budou také vyhození," vzpomíná na tragickou zkušenost ing. Konečně.

"Manželka byla na Dvorském fanaticky zvášivá a když ji řekl, aby odešla a odložila tělo, opravdu chtěla spáchat sebevraždu. V jedné kapse neustále nosila nůž, ve druhé žitétky, potvrzuje Antonín Tachov, jehož žena také žila v Dvorském komunitě a kterému se díky tomuto šílenému náboženství rozpilá na rodina, přičemž v příšerném ohrožení sektou byl svého času i jeho mateř syn.

Dvorský mesiás, Lucie jeho krk


není pro méně zvláštní: spát se chodilo ve dvě ráně, vstávalo se po poledni, děti nechody do školy, nikdo z členů sekty ne- pracoval, vydělávalo se prodejem knihy Syna Člověka, přes den se všichni sjáděli se o do- můst nad nočního polibku, měli zákaz sledovat televizí nebo číst jinou literaturu než je Dvorského knihy... Ukázalo se také, že Sade- liková a asi i další „no- váčci“ byli po příchodu do sekty podrobeni dietě zvané „kartáče“, která spočívala v jednom suchém rohličku a několika litrech ovozu z dubové kůry denně. Jejich cílem bylo dokonale vy- čistění těla i ducha. „Mesíasem byl sice Dvorský, ale ve skutečnosti byl slaboch, kterému poroučela Lucie. To ona byla krkem mesiása, to ona rozhodovala, kdo v sektě zůstane a kdo – pokud se ji znělo, bude prosto vyhnán...“ vypráví další bývalý člen sektu, který si ani dnes raději nepřeje být jmenovan.

V čem vězi kouzlo mesiása?

Jak přesně fungovala sekta iumanitní del (podle Dvorského příviska Parisťal Imanuel) by do- bách svého největšího rozkvětu, to asi nikdy přesně nedozvímé. Bývalý člen tohoto odsou- jetí svědectví – většinou stále nejsou schopni vyrovnat se s minulostí, prožívat pocty, strachu a zkamžení a možná, že některí z nich i po letech v kouli duše stále věří, že Jan Dvorský je skutečně mesiáš. V čem ales- ně spoléhá kouzlo Dvorského učení, což bylo pokračování mezi odpovědění, které dokázalo oslovit a zfanatizovat tolik rozum- ných dospělých lidí?

Nízší pravda mesiása (z Parsťalova dopisu z ilegality, distribuovaného 23. 5. 6 = 1996)

... Nezajímavý pozorovatel by si mohl myslit, že se už přes rod nic neděje, to se všude na mrtvém bočku. Dívka by pravdu, až dokud děla se jen dobytím. Toto

... Nejvíce všichni lidé v nejvýznamnější hloubi převrácenci... Před poznánním toho, že jsem S. Č., jsem jeho neuměl cítit do jemnynothotna (až na občasně výjimky) – jako ostatní lidé, Pazka (jedna z mnoha) se na čtvrt odstranila kvůli „informaci“ o tom, že jsem S. Č. Pracu na sobě jsem se dostač cítem do jemnynothotnli – a tu s hůrší spatřil, že většině lidem tam jsou více než mění vrácení, pokřivení, převrácenci, stříhá a poté je má česká kniha ryze pravdivá. Ale až nedávno jsem díky silnému tisku Světa a nutkávemu pocitu, „že stále ještě není vše zcela v pořádku“ začal vidět do duchovna. A tu jsem spatřil, že duch je v mnohých správní, dívky, až děla už toho působí pokřiveni, převrácenci


Nešlo tedy o omyl v právní slova smyslu, ale o „nízší pravdu“. Naprsi jsem z přesvědčení to, co jsem viděl jemnynothotn., omyl byl v tom, že jsem to nazýval už duchovním.

Dopis (bez Dvorského podpisu a psaný na počítači) distribuoval jeho „pomocnici“ Rištánov.  

Ve stručnosti se dá se jeho dogmatu shrnout do několika bodů: Abdr-rušin nestihl na zemi splnit poslání spasitele, proto se znovu inkarnoval a stal se Synem Člověka. Touto inkarnaci je právě Jan Dvorský (dů- kazem má být kromě jiného i srovnání tvaru Dvorského lebky s dobou fotografie Abd-ru-shina). Dvorský též rozpracovával Abdr-rušinovo teze o hrobohmotném a jemno- hmotném světě, potvrzuje i příslušná zá- kony. To, že je Syn Člověka, ovšem údajně dokazuje jeho největší objev: převrácenci. Abdr-rušinovou teorii převrácenci (muži jsou zchátralé, v ženských tělech je zase příliš mužství a ženy jsou proto pochlapené) totiž Dvorský dotahuje do tvrzení, že převrácenců je daleko více, než si Abdr-rušin myslel. Jsou jim vlastně všichni lidé, kromě Dvorského a Lucie, a tito převrácenci jsou zdroj- jem všech problémů lidstva (morálních, po- litických, společenských, ekologických i osobních). Dvorský hlásá, že jedinou mož- ností zahrčí před bližními se katastrofami je poslušná víra v jeho mesiášství a odchod s ním do Tiscitelné fíše na severu Itálie. Tam jeho věrní příteží, zatímco ostatní svět bude zničen. Dvorský též tvrdí, že dobýr, kvalitní život existuje jen uvnitř jeho komunity, vše ostatní je zkaženo, hnešné a zavržené


Možná právě jeho sugestivní radikalismus, arogance spojená s autokurou, která dokázá dát našemu životu jasný smysl, cíl a odpovědi na naše věčné tání, či libivé volání po slušném a přirozeném chování, jsou těmi nejdůležitějšími „kouzly“, jimiž Dvorský své ovečky obával a při- tahoval k sobě pozornost stále dalších fanatických následovníků.
Kombinace učení Abd-ru-shina a ufologie

POSLEDNÍ Soud
V KUNRATICÍCH

MARTINA DVOŘÁKOVÁ

Kniha „Ve světle Pravdy - Poseství Grálu“ německého předválečného mesiáše Oskara Bernhardt (Abd-ru-shina) jakoby měla v českých zemích magickou moc. Na jejím základě se před devíti lety zrodil mesiáš Jan Dietrich Dvorský (Parsifal Imanuel), díky ní vlně „prožívej“ a Dušan Kohoutek. Tento pětadvacetiletý muž se pod vlivem Abd-ru-shinova spisu oženil s dvacetiletou Zuzanou, aby v průběhu ledna a února společně odláhali útokům ufonů a očekávali konec světa zabdenění v malém domku v Kunraticích u Frýdlantu ve severních Čechách.


Dokonalá kniha
Paloučkovy Kohoutek vyhledal kvůli řádovému potíži. Léčitelé mu doporučili, že se předválečnou učení najde cestu, jak se zbavit nemocí a jak vyřešit své duševní i duchovní problémy. Název těchto světů je odpovědí na nezodpovězené otázky o smyslu světa. A ačkoliv se léčitelka Marcela Paloučková i její manžel, léčitel MUDr. Jan Palkoč od Dušana Kohoutka nyní distancují, on považuje za své duchovní pomocnictví právě její.

Oni mu dávají impuls k podrobnějšímu studiu Abd-ru-shínovy knihy.

„Abd-ru-shin byl nesouměřitelně pokrokový lid člověk, aby lidem věděl, jak se věci člení, kdo jeho knihu nesouměřitelně pokrokový lid člověk, aby lidem věděl, jak se věci člení, kdo jeho knihu nesouměřitelně pokrokový lid člověk, aby lidem věděl, jak se věci člení, kdo jeho knihu nesouměřitelně pokrokový lid člověk, aby lidem věděl, jak se věci člení, kdo jeho knihu...“

Bylo mu dáno shůřená, aby ji napsal!“ vyšvětloval Pan Dušan při našem setkání s koncem ledna v Kunraticích.

Poučené právě kotvičte... šel i teze členů Hnutí Grálu o Tisciletě přísudek, kterou měl vybudovat německý národ, o špatných a dobrousích vibracích a energiích, jemno a hrubohmotné světě, o aři, která nás člověka vyžádá.

Dušan Kohoutek. Foto: Petr Strnad

1 Parsifal Imanuel: Syn Člověka, Poseství Grálu, 1993, str. 10
2 tamtéž, str. 18
3 Abd-ru-shin: Ve světle Pravdy, Poseství Grálu, vydání v jednom svazku 1979, přednáška „Země a muž“, str. 804 - 815
5 „Až vzítěm ŢR (Tisciletě řada - pozvání aut.), okolní svět pak brzy zanikne. Stručná řečeno - všechna důvěra, prostě vše kladně... se přesune do Tisciletě řady, příčemž vše špatné, zápoměřé, zbyde pro okolní nepočíté svět.“ Tamtéž, str. 256.
Všechny jeho nemoci, špatnosti a zlořádby i o karmě, díky něm sám v přístím životě vše vratil podle toho, jak jsme se chovali v životě současném...

Vypadá to, jako by byl Dušan Kohoutek jen další vyznavačem Abdu-ru-shina, jenomže záhy vyhýzal naše, že víra tohoto muže má ještě jinou dimenzi. Ta sice také vyplývá přímě z učení Abdu-ru-shina, Dušan si j i však navíc přizpůsobil svému osobitěmu vnitřnímu světu.

Doba posledního soudu

Očekávání posledního soudu není pro členy Hnúti Grálu nicméně novým, je o něm na mnoha místech psáno již ve „Ve světě Pravdy“. Pro Dušanu Kohoutku se ale tato ideje stala nejdelší a nejméně mystiku, k níž se upnul a která má v současnosti velký vliv na jeho počínání. „Nastává doba posledního soudu, všechno se blíží ke konci. Celé lidské bude souzeno, stáčí se podivávají na televizi a je to jasně – padají letadla, přicházejí katastrofy, vánice, povodně a tajufy... Lídři umírají, protože byly negativní, to už je poslední soud. K zemi se také blíží zajímavé téleso, hvězda Syna Člověka. To není obyčejná hvězda, její vnitřek je duchovní jádro, nezmenšená duchovní boží síla. Ta hvězda vyzařuje mentální energii, kterou dobře lidí přijímají, až zí k půjdu do háje... V tom je Stvořitel absolutně spravedlivý!“

Svou teorii Dušan Kohoutek obhájil i o tvrzení, že svět skrze americkou vládu ovládají mimozemští. Zíl ufonů mají v mocí také Dvorského, ale i představitel klasické Abdu-ru-shinové Hnúti Grálu nebo například ředitel televize Nova Vladimíra Železného.


Manželství dánho shyry

Dušan Kohoutek rozmínil i Abdu-ru-shinovou tezi o povolanosti německého národa. Němci prý zklamali a nedokončili pravdu a ctěli nový národ nazývající se „Syn Boží, Abdu-ru-shin pěší, ale lidí si ho nezasažíte. Teď přijde Syn Člověka, který má původ v nejvyšším duchovném. To bude konkrétní živý člověk, po jeho příchodu se všechno zhroutí, protože ho zase nikdo nepřijme, bude odsuzován a nenávědom. Ne všichni lidé přežijí, ani Češi, protože národ se stane národním vyvoleným jen zedně utrpěním, tak jako to bylo u Židů,“ vysvětluje Kohoutek s tím, že potencionálně by měli mohout vypadat třeba právně jako on, avšak zatím nic takového nemůže říci návrat, protože by ho nikdo nepochopil. Shrnuto a podtrženo, Dušan Kohoutek je zjevně přesvědčen, že je oním očekávaným měsíčkem, jehož momentálně ohrozují ufon a zlý, negativní a nic nechápující lidé.

Abu Dušan Kohoutek mohl naplnit své pozemské poslání, potřeboval ženu. O svých fantastických návazcích přesvědčil dvaadvačtiletou slečnu Zuzanu a vloni v zimě se s ní rychle oženil. „Známe se asi pět let, jde již omluvu do Kunratic na přádelny, ale dluho zeji námi nic nebylo. Pak mi Dušan půjčil knihu „Ve světě pravdy“, o všem mi vyprávěl, vysvětlil mi, jak to na světě chodí... Neměl svět ještě celou, jen pár

přednášek, ale už se mi otevří ači a začala jsem vidět, co jsem dřív neviděla... A jednou ve sprše jsem byla oslověna shyry a přišlo mi do hlavy, že se mám Dušana vztít, že máme žít spolu. Bylo nám to shody dán;“ tvrdí Zuzana, která zpřísňovala vztych s rodicí i známými a už několik měsíců žije s Dušanem a jeho bratrem Ivanem. Svět manželství nepovzbuďuje jen za pozemské, v jejich svazu vidí duchovní naplnění, povznést a možnost stát po boku muže, který má poslání.

Matějka Praha stojí dál

Zuzana pod vlivem Dušana Kohoutkova poznala, že je nadáná jistými nadpřirozenými schopnostmi: vidí do budoucnosti, pozná aury a brzy bude léčitelkou. „Jsem cítíval, stačí se tomu oddat a umí se dostat lidem do duše. Dělám to asi měsíc a už se to strašně rozvinulo. Vše, žena přijímá shyry myšlenky a muž je uskutečňuje, i proto musíme být s Dušanem spolu. Někdy v nočních dnech kromě stěhujících myšlenek a když to pak řeknou Dušanovi, on mi vždycky všechno tak pěkně objasní,“ říká paní Zuzana.

Aby se svým schopnostem mohla věnovat naplnění, je žena v domácnosti. Také ona je přesvědčena, že kolem jejich domu slíží houfy ufonů a snaží se jim ublítit, také ona věří, že se blíží konec světa. A zjevně je přesvědčena, že Dušan je opravdu vyjímečný a „produchovější“ muž, který prý kdyby v mládí procestoval a prozkoumal všechny duchovní úrovně... Z osobního setkání je však zjevno, že Zuzana je na svůj věk ponekud dětská („Dětskost projevem vnitřní čistoty.“) a hlavně, že je Dušanovým teorii oddaná a nekriticky věří.

Z tohoto se ostatně mohli přesvědčit i v reportáži, která před časem v Kunraticích u Frýdlantu získala televizi. Zuzana, Dušan a Ivan se ocelovými plány a cílami zabudovaly ve svém domě a brání se negativním zmíněním. O pár dní později sice ze své povinnosti vyšli ven, aby si nakoupili další zásoby, avšak dodnes není zcela jasný, jaký bude další osud této podivné, koncem světa poslední trojice. Jen je v tuto chvíli jisté, že se ani čtyři měsíce po naší návštěvě u Dušana a Zuzany v jejich domě nekonal žádný poslední soud a že dokonce i matička Praha dál stojí tak, jak stála po staletí.
Rozhovor s Marcelou a Janem Paloučkovy

MY NIC, MY HLEDAČI

MARTINA DVORÁKOVÁ


Jak jste se seznámili s Dušanem Kohoutkem? Jste to přijí tam, kde ho utvrvuje v názorech o blížící se apokalypse, o příchozímu mesiáši a o posledním soudu.

Asi před šesti lety k nám přišel jako pacient kvůli fyzickým problémům. Už tehdy měl svěřené názory a naznačoval, že je středem útoku ze strany lidí, mezi nimiž se pohybuje. Také tvrdil, že ho ohrožují jakékoliv útvary, ale my jsme mu řekli, že si tyto útvary kolem sebe vytváří vlastními myšlenkami, a tudíž je to jeho záležitost. Jeho chování by se lékařsky dal označit jako paraanoroma. V té době také začínal číst Poselství Grálu a informace, které takto získával, si ve své hlavě začal zpracovávat chorobně. Po několika setkáních jsme mu doporučili, aby navštívil společně psychologa či psychiatra.

Takže „posledost“ utonuly jste, my nemamintovaly va? Ne. Máme zkušenosti s lidmi, kteří se věnovalí třeba černé magii, a jsou to jedinci, kteří se stávají obětí různých útov, trpí halucinacemi a ztrácí schopnost rozlišovat mezi skutečností a fantazií. Navíc Kohoutek byl v poslední době ofklivněn i knihami a novinami o Nostadomovi a mohná také zvěstovat o Ašterových flotilačích.

A konec světa? Pan Kohoutek se často snažil na toto téma zavádět hovor, ale my jsme mu vždy předložili jen náš názor - tato událost vnímáme jako z historického hlediska nutný zásadní zlom ve vývoji lidstva...

Je to proces, který trvá desítky let a zahrnuje události přírodní a společenské...

Co tento proces znamená? Soudobá společnost je založena na materiálních hodnotách a my jsme přesvědčení, že ti, kteří při-du po nás, budou muset změnit své myšlení a fungovat především na hodnotách duchovních.

Dušan Kohoutek tvrdí, že si Zuzanu vzal za řízení díky vašemu doporučení, protože bez ní nemůže zvládnout své poslední stěžejní, které na něj mají...

Zuzanu jsme viděli jednou na přednášce a krátce jsme s ní mluvili o jejím zdravotním stavu. Když se ptala, zda má jít do rodiny pana Kohoutka, radili jsme jí, že je ještě mladá a měla by se nejdříve ujasnit svůj smysl života. Nikdy jsme jí nenaznačili, že by se za Dušana Kohoutka měla provdat. Je to však slabá osobnost, kterou pan Kohoutek manipuluje.

Znáte pojem Hvězda Syna člověka, která při směřuje k zemi a je důkazem, že apokalypsa se blíží?


Ještě v lednu, kdy jsem s panem Kohoutkem a paní Zuzanou mluvila, to vypadalo, že jste v pravdědném kontaktu.

To je nesmysl. Vídávali jsme se tak jeden, dvakrát do roku, někdy též navštěvovala naše přednášky a pokoušel se vznést mezi stoupence Hnutí Grálu. Toť vše.

Vyh sami jste významnými představiteli Hnutí Grálu v České republice. Jak u nás tato organizace funguje?


Jisté ale existuje nějaká hierarchie, systém, podle něhož se stoupenci řídí?

Můhla bych Vomperova navštívit?
Osada Grálu je volně přístupná veřejnosti, nedostupná běžným návštěvníkům jsou jen místa, kde se konají pobožnosti.

Proč to utajení? Katolická církev mi také nezakazuje chodit do kostela, i když nejsem pokřtěná.

Nechceme nic utajovat. Avšak toto místa slouží k určitém účelům a mají jistou atmosféru. Když tam vstoupíš například chtějíc s negativními myšlenkami, zůstane tam po něm negativní energie, která pak může ostatně pravidelně návštěvníky rušit od jejich koncentrace na vnitřní, duchovní věci. Prostě se snažíme tato místa zachovat čistá.

Takže já bych tam vstoupit neměla?
Zřejmě ne. Lidé, kteří žijí opravdu pod Abrdru-shina a zúčastnění se pravidelně totohoto, jsou citliví a vnitřní. Přítomnost negativní energie, myšlenek či noci by jim mohla vadit.

Jak poznáte, kdo je pravověrný stoupenci Hnutí Grálu a kdo si ho vykládá po svém?
Tak tomu je třeba v případě pana Kohoutka, ale tak to dělal i Jan Dvorský, který se díky Abrdru-shinové kníže prohlásil za mesíase.

Nemám možnost nikomu přikázat, abych to nečinil. I dnes je v rámci Hnutí Grálu skupina lidí, kteří Abrdru-shinovou myšlenku nejdříve pochopili tak jako my, ale poté se učení zprovoznilo. Ti se získávají své větné skupiny, vytvořili si svůj osobitý výklad knihy „Ve světle Pravdy“, který spočívá mimo jiné i v tom, že se posouvá za mimořádně inkar

Jak tedy člověk pozná, kdo Abrdru-shina a jeho posledních pochopil správně?
 Každý si knihu „Ve světle Pravdy“ může prostudovat a učinit si vlastní názor. A každý má také možnost pozorovat lidí, kteří podle Poselství Grálu. Abrdru-shin přišel s určitými požadavky a lze poznat, kde stoupenci tyto požadavky splňují a kde nikoliv. To je jeden ze způsobů, jak se ověřit, kdo učení pochopil.

Mesiáš Dvorského, údajně reincarnovaného Abrdru-shina, jeho stoupenci také pochopili za člověka, který je jediným toto učení pochopil a vykládal správně...

Hnutí Grálu se od Dvorského distancuje.

Jeho činnost, kniha i vystupování je v rozporu s myšlenkami Abrdru-shina.

Má Hnutí Grálu v České republice nějaký majetek?
Nadace vlastní určité objekty, řadu místnosti a objektů si pronajímáme.

Jak získáváte prostředky?
Vše je založeno na dobrovolnosti. Má-li někdo potřebu dát nám dobrovolný dar, udělá to.

Minimální finance plynou ze přednáškové činnosti.

Přestože odmítáte existenci členství v Hnutí Grálu, jeho stoupenci se dělí na hledače Pravdy, nositele stříbrného kríže, nositele zlatého kríže a nositele kríže a skupina se kamenem na stůl, takže nějaká hierarchie u vás přece je existuje.

Hledající je člověk, který se zabývá knihou „Ve světle Pravdy“, ale ještě nevysoval prosbu o zpečetění, což je výslovné přiznání se k Poselství Grálu. Je to osobní slib, který skládáte Střífoteli. Zavazujete se mu, že budete žít tak, jak Střífotel očekává.

Představujete si dobře, že zpečetění je něco jako křest?
Ne. Obsah křtu není zdaleka tak bohatý, jako obsah obrodu zpečetění a předávání stříbrného kríže. Zpečetění je úkon grálu, který má za cíl pozemským zviditelnit duchovní dění v člověku. Ten, který je vnitřně uspořádán, se nazývá učedníkem. Z dvanácti učedníků jsou nyní tři, kteří zpřehodnotí, zpečetí spojení mezi vánem a Střífotelem.

Co znamenají ty kríže?
Stříbrný kríž je světovým, že jste se přihlásil k našemu učení. O zlatý kríž se nežádá, člověk ho dostaví při povolání ke služeb Světu. Jak se k tomu dospět? JSme přesvědčení, že existují inkarace a že se každý z nás k určitým věcem zavázal již v minulých inkaracích. Povolání k Služeb Světu má tedy původ v prostě vysloveno již před vaším narozením. Tuto postavu, informaci, která je zachována jednou prověří, může vyzvednout někdo z nositel zlatého kríže, který je na vyšším duchovním stupni vývoje.

A ten nějakým nadpřirozeným způsobem je poznačen, že jsem ve svém minulém životě poprosila o možnost Služby Světu?
Možnosti kontaktu s oním světem je řada a někteří lidé jsou schopni ho navázat. O nositelích zlatých krizů rozhodují nositel krizů s kamenem na stůl, tedy kromě jiných i tři učedníci, kteří mohou zpečeta

Kdo se může stát nositeli krizů s kamenem na stůle?
Na vrcholu naší duchovní hierarchie stojí Herbert Vollmann, kterého povolal jejště Abrdru-shin. Další nositeli tohoto kríže a učedníky vybrala Abrdru-shinova manželka nebo dcera. Po jejich smrti může učedník a případně i svého nástupce povolovat právě pan Vollmann. Lidé v našem vedení jsou naprosté čistí a bez poklesů.

Předpokládám, že vy jste také nositel krizů?
Ano, jsme zlatého a stříbrného kríže.

Zastavme se u postavy Abrdru-shina. Vnimáte toho muže jako mesíase přibližně tak, jako křesťanství za mesíase považuji Ježíše Krista?
Ježíš, stejně jako zakladatel jiných světových náboženství, byl mesíasi. Mesíasi je člověk, který přináší vrchlou informaci, díky níž je právě část lidstva uváděna do vyššího stupně duchovního poznání. Abrdru-shin takovou informaci přinesel průzkumnití knihy „Ve světle pravdy - Poselství Grálu“ a z toho hlediska tedy opravdu stojíme mezi jezuitskou a...

Abrdru-shin také hlásal, že Němci jsou národom vyvoleným. Psala se třicátá léta a Evropou se šířil nacismus. Nemylím, že by to byla pouhá shoda náhod.

Povolano německého národu se často chápe příliš pozemský, ale jedná se vlastně jen o du-

Marcela Müllerová - Paloučková a MUDr. Jan Palouček
na fotografii z obálky z jejich knihy „Cesta k životu“ (Dona 1991)
Výběr z aktuálních zpráv

SOUDNÝ DEN, CYKLISTIKA A V. I. P.

TOMÁŠ NOVOTNÝ, Z MATERIÁLU ČTK VYBRAL ŽENĚK VOJTIŠEK

Z rubriky „Náboženství, víra, vyznání, kulty“ České tiskové kanceláře vybíráme zprávy z Číny, Indie, Indonésie a Afganistánu. Stránky informací pak doplňuje aktualita, kterou ze zahraničních zdrojů připravil Tomáš Novotný.

Čínská policie zadržela 25 křesťanů

HONGKONG 3. května (ČTK) - Čínská policie v centrální provincii Che-nan zadržela při nepovolených bohoslužbách 25 křesťanů.


Předpověď „soudného dne“ vyvolala v indickém Gudžaratu paniku

DILLÍ 7. května (ČTK) - Tisíce dětí uprchly v panice z největšího indického závodu na demontáž starých lodí ve svazovém státě Gudžarat na západě země poté, co se rozšířila předpověď, že oblasti hrozí v sobotu katastrofa „soudného dne“. Masový útěk ze závodu v Alangu začal, když časopis vycházející v Dillí zveřejnil astrologický článek, podle něhož Alang zaplave voda. Představitelé místních úřadů uvedli, že v Alangu bylo uzavřeno i mnoho obchodů. Loni v červnu Gudžarat zasažel od moře cyklón a způsobil smrt přinejmenším 1 000 osob. Někteří vědci a astrologové zvážovali, že předpověď dalšího cyklónu či „soudného dne“ je falešná.

„Z vědeckého pohledu je toto závra ta úplně nepravdivá," řekl Sanath Kumár, pracovník planetária v Dillí. „V postavení hvězdy či planet není nic, co by naznačovalo tento druh neštěstí,“ dodal.

„Víběc to není pravda. Na základě svých výpočtů soudí, že se nic takového nesta ne,“ řekl dillíský astrolog Parth Bhattacharya. Tajemník gudžaratského sdružení podnikatelů demontující lodí Subodh Kumár pro-

Abd-ru-shin zemřel, aniž by stačil svůj pozemský úkol dosáhnout, a tak by se příš měl na zemi objevit nový mesías.

Abd-ru-shin své poslání dokončil, zanechal nám knihu „Ve světě pravdy“. Ale jistě je, že pokud se vývoj lidstva bude pokračovat tak, jak pokračuje, je jisté, že v budoucnostu bude Abd-ru-shinovo vězení muset být rozšířeno příchozím dalších vnitřních schopných lidí.
hlásil, že jejich odvětví kvůli zastavení práce po zprávách o „současnému dnu“ již utrpělo ztráty 35 milionů dolarů.

Náboženské boje na indonéských Maláčkách - 60 mrtvých
JAKARTA 24. dubna (ČTK) - 1 dnes pokračovaly boje mezi křesťany a muslimy na indonéských Maláčkách. O život přítom byť zatím podle místních novinářů 60 lidí.


sva ank

Iránské úřady zakázaly ženám provozovat cyklistiku
TEHERÁN 2. května (ČTK) - Úřady v severoiránském okrese Ramsar, druhu frekventované turistické oblasti na severním pobřeží Kaspického moře, zakázaly ženám provozovat cyklistiku, protože to podle nich odporuje islámské morálce. Napsal to dnes iránský veřejný Kehjān. Podle listu guvernér Ramsar uvedl, že ženy budou trézovány i v případě, kdy budou zahalené v islámské předpisovém oblečení od hlavy až k patě. Cyklistky nemohou ochránit svou nudnost ani když budou zahalené, také se tomu (sportu) musí stát všeobecné, co nebo nesou následky." tvrdí guvernér, který již výsad plánované pokyny i policii. Ženská cyklistika je v Iránu vůbec kontroverzní záležitost. Uměním politikovi jako například Faža Hášimává, dcera bývalého prezidenta Aliho Akbará Hášimaťeho Rafsadnáží, vyvstala ženy, aby nezústávaly jen doma a aktivně se věnovaly sportu včetně cyklistiky. To vyvolalo odpověď ze strany konzervativců, kteří se obávají, že by to mohlo vést k nekontrolované svobodě a promiskuité. hit ľm

Afghánci veřejně běchou ze nezákonného sexu
KÁBUL 26. dubna (ČTK): Příslušníci hnutí Taliban v provincii Herát na západě Afghánie zaznamenali veřejně běchou muže obviněného ze sexuálního styku s ženou, která nebyla jeho manželkou. Šedilá to dnes talibánské rozhlavovací stanice Šaría. Muhammad Záříf dostal v neděli sto ran během před večkým zástupem, který se shromáždil na vojenské základně v Herátu nedaleko iránské hranice. Rozsudek nad ním schválil nejvyšší vůdce Talibánu mulla Muhammad Umar. „Záříf, který byl zadržen pracovníky bezpečnosti, když se dopouštěl zakázaného sexuálního styku, se doznil ke zločinu před he- ráckým vojenským soudem,“ uvedl rozhlas, aniž informoval o tom, co se stalo s mužovou partnerou.

Podle velmi příznivého názoru významného práva širší uplatňovacího Talibánu je vdané ženě nebo ženě živého, které se dopouštějí cizoloučí, čeká kamenění, zatímco svobodné osoby, které měly zakázaný sexuální styk, jsou běchovány. Zločin je většinou uskutečněn končetinami a vrazí běhání veřejně popravování.

V. I. P.

Plný název této skupiny je Vibration Individual Program, tedy vibační individuální program. Přestože tato skupina představuje sama sebe jako křesťanskou organizaci, která záleží na neníchajících a potřebných, ve skutečnosti je jedná o jistou odnož kineziologie (neboj „One Brain“), populární i v Čes- ké republice. Vedoucí tohoto hnutí prováděcí tzv. ĵidelní testy, které jsou založeny na údajných vibracích potravin v konfrontaci s vibracemi člověka.

Test probíhá většinou tak, že „pacienti“ je položen na lehátko a je zkoumáno napěť v jeho zápěstí a okolních svalech. Za taka- kový test pak vedoucí skupiny (pán Joan Phillips a Marie Stickle) vybírají 30 až 60 dolarů. Od každého z asi petí set členů je pak požadováno, aby se test podrobil pří- bližně jednom za měsíc. Po testu je pak členům předepsává oznámení dieta, kdy údajně někteří z nich museli naň vyptat za den 756 sklenic vody a tříčtětkat příspět pokrmem a jízky.

Zvířecí vnitřnosti totiž tvorí těmito vý- hradně povolenou potravu v této skupině. Australské státní orgány se jí intenzivně zabývají, protože se obávají především o děti, které jsou náp. nuceny, aby se živily pouze jehočíjí možekem a volším jazykem. Důvodem obav je i zásadní odpor skupině vůči jakéhokoli lékařské peči. Vedle těchto závažných rýs jsou pak všehdy další příkazy (jako náp. příkaz nosit pouze bílé nebo rů- žové spodní prádlo) jen úsečnými detaily.
MORMONI
A DĚTI BOŽÍ


Přírodník Tomáš Novotný se v tomto štědro vydaném, pokrývajícím ne jen jednotlivého autoritativního spis, ale často celou knihovnu výkladů, promluv, kázání, instrukcí apod. Nečitl takové množství literatury a kritický jí reflektovat je pak práce na roky. A to už nemluvím ani o též dostupností těchto materiálů v různých verzích pro zasvěcené či pro veřejnost a o dalších nástrahách, které potvrdila čtenáře v tomto oboru očekávávání.

Jiným důvodem tohoto nezdravého stavu je skutečnost, že efektivní závěry lze činit i na základě minimálních sloníkových hesel. Je to ostatně snazší než mrazivé práci s originální literaturou. A tak je možné se setkat s knihami, v nichž je patrná abcesa konkrétních údajů, anebo se účastnit diskusi, či dokonce konference, na nichž padá hluboko sladová a odvážně soudy, ale jejichž účastníci z praxe ani z literatury ani jeden konkrétní nový náboženský směr nepoznali. Veškerá prohlašování pak nezřídka stojí na jediné zkušenosti se dvěma svědky Jehovovymi zmeďme dění a na množství dojmů, které takové setkání přineslo.

Kniha doc. ThDr. Tomáše Novotného "Mormoni a Děti Boží" působí na české scénu nejtohoto hlediska jako velmi nadějné ostrůvky. Autor totiž jítce nechybějí množství originální literatury obou zkoumaných směrů, a to i její části, která je téměř nedostupná. S mormony měl v tomto směru jistě snažší práci, ale detailní znalost desítek dopisů zakladatele Dětí Božích Davida Berga je při jejich utajení a složitosti jejich jazyka obdivuohoudná.

Z tohoto množství materiálu pak vyvzude velmi třeňné závěry a dokazuje paralelní vývoj obou hnutí, což je na první pohled nečekané a odvážná myšlenka (mezi daty vzniku obou směrů je téměř 150 let). Závěry knihy tak mají dosah i pro srovnání vzniku a vývoje jiných podobných náboženských skupin, protože se Novotnému podařilo následní osobnost, podle nichž se takový vývoj řídí bez ohledu na doktrínu, jimiž se zaštítuje. Skoro by se ovšem chtělo říci, že vědecká kvalita knihy je pro účely řady "Náboženství / sekty" nakladatelství Votobia možná spíše na škodu. Obávám se, že knihu mnoho čtenářů právě ze tohoto důvodu prostě neúčte. Zajímavé a podnětné Novotného para- lely mezi oběma náboženskými směry nejsou totiž léhce pochopitelně bez základní znalosti zkoumaných hnutí. Nepoučený čte- nář tak vpadne přímo doprostřed velmi hnutého čtení, aniž by měl možnost se seznámit s přehledným vývojem obou hnutí a s jeho základními doktrínami. Mnoho mu tak vyplý- ne až na základě velmi dobře zpracovaného slovníček na konci - a to je už poněkud pozdě. Schéma vývoje a systém učení ostat- ně sebelepší slovníček těžko poskytne.

A přístomálo tak mělo: Vydavatelství mělo s autorem více spolupracovat a navrhout mu úvodní přehléd- nou kapitolu, která by čtenáře připravovala na odvážné myšlenky kapitol příštích. Pro Novotného by napsání takové kapitoly bylo jistě snadnou založitostí. Editor měl také autori navrhout vypuštění těch pasáží (grafy, tabulky apod.), které pře- svědčují odborníci, ale běžnoum čtenáři čet- bu spíše ztěžují.


Spíše než nad výbornou Novotného kni- hou tedy visí otázky, nad ediční práci nakla- datelství Votobia. O edičním záměru ostatně lze mít pochybnosti i kvůli faktu, že do stejných řady s Novotným bylo zařazeno velmi slabe dílo Richarda Škvara "Ufologie jako nábo- ženství". Nesrovnalost tohoto titulu vzbuz- juje otázky, co tato náboženská řada nakla- datelství Votobia přinesla do příbuzí. Miším se jen přát dalšího Novotného, ale tentokrát s tím dílem ediční práce, který si taková kniha zasluží.

To vše bylo možné omluvit skutečnost, že ufologické témata je v oblasti religiozistiky něčím zcela novým a dobrym informacím se jednávaje nedostává. Bohužel spojadozvuky uváděné informací je zpochybňována i z jiné strany – když se čtenář dostává k tvrzením, která si může ověřit z jiných zdrojů. Jak se například nepozastavíte nad téží, že „už před Ježišovým narodněním se od vlnhodnou judaismu odsoudu sekty, jejíž příslibníci si začali říkat křesťané“ (str. 22)? Nebo jak se ubratí pochybnostem, když se autor v poněkud zamotaném etymologickém exkurzu dostává k tézi, že řecké slovo „kyrios“ (= „pán“) znamenal „kostel, chrám, místní, kde víra v diskusii – když se po- střelec institute působí“ (str. 54)?

Při hlu- ším pohledu to naježděné výpa- dá, že ironizující styl, jímž je celá publikace psána, nemusí být známkou autorová kritického myšlení, ale spíše jeho klauzuvnosti. Štvěka, který se nejen dělá s informacemi, co chce, ale který je nadán i jinou podpory bytí církevního náboženství. Podešlý se v tomto ohledu mění v jistotu, když se pak v závěrečné části publikace svěřuje autor čtenáři, že jeho hlavně úmyslem nebylo vlastně soustrédit informace o fenoménu ufologie, ale že „hlavním smyslem je pokoušet na nehlavně blízí institucionalizované víry, tedy věřoucích společenství, sekt a církvi“ (str. 50).

Zda se, že tím se vysvětluje i sloh Haló- novin. Škvalí se netíží tím, že vytvořil proti- církevní pamět: „Církev je pro slabochy,“ tvrdí (str. 51); alkoholici a narkomani, kteří se zavlávají v některé církvě své názdosti, se „motají světem a bíblí“ (proto vyměnili pouze jednu drogou za druhou) a končí končí sekty a církvi jedno jednu. Neboboj, oboj- u, jako víme, jižmě od profesora Parkinsona, nemají jiný zájem, než se udělat přidivitelného vítě z” (str. 23). Nu, to už má s religiozní pravou dobového společenství. Bohu- žal, nakladatelství Votobia šňělo poněkud vedle. Tak snad přišlo.

VRAH DUŠÍ

Jiří Štle, Vrah duší, detektivní roman, Me- dard 1998 (reprint), 344 stran, pevná vazba.

ZDENĚK VOJTĚŠEK

Detektivky, které jsem v životě přežíval, buď jsem se socíl ba představil na prstech. Nikdy bych se tím pádem nesnadil, že ta povídky, po něž jsem sáhl, se bude zabývat v podstatě velmi podobnými otázkami jako tento časopis.


Na srovnání (a konfliktu) amerického a českého světa je založeno i řešení případu zmízení dvou set dvou až desítek. Američtí detektivové ho už vzdali, a tak se o světě stěstí může pokusit český vyšetřovatel Salák, který je u právce v New Yorku na praxi a ježel propadá bez smysluplné práce v cizím městě depressiv. Práve zkušenost s depressivními stavu ho přivede na myšlenku, že kličem k výběru mizícentých mužů může být jejich skutečně či do- mněla melancholie.

Pátrání tuto doměckou potvr- dí a zavede Salák- ka s jeho americ- kými kolegy na- konec do tovarny na žerky. V nej- lepsích scénách této detektivky pak Salák v dělních poznačná uneseně může, nyní již bývalé melancholy. Při výběru a expedici skleněných bublin na oslu, hliněné keři a umělých skvrn na ubrus toto stříšní muslim vybucha salami smíchu pokádě, když žertovní výrobek berou do rukou. Spokojení dělníci, kteří se denně srdečně a hlasitě smějí, nejsou však schopni komunikaci a jejich identita je zcela změněna.

Jsou to oběti únosu a možkových ope- rací Američanů s japonskými předky dr. Takamineho, který na své soukromé klinice níčí fermentem trpí spouze mozkové buňky čelných lákadel melancholiků tak, že „po proce- ditu žádný nemocný něměl ani trudně vzpomínky, ani starosti, ani výčinky, zkázkou byl spokojen a vesel“ (str. 276 - 277). Zne- uznazený objektiv Takamine ani při soudním projednávání nechápe, že by se dopouštěl něčeho špatného – naopak: pomáhal chudákům k šťastněmu životu a jako vedlejšího produkt této činnosti mu ještě prosperovalo jeho tovarna na žerky.

Tento v podstatě velmi jednoduchý pří- běh vzbuzuje řadu otázek. Mezi nimi jsou tři, které rekonstruji s mnoha praxí v oblasti sect a které bych rád zmínil. Především je to již zmíněná pachatelová „nevinnost“. I u sekt- tářských vůdců se setkáváme s touhou (a můžeme dokonce často věřit, že upřímnou) poskytnout svým následovníkům to nejlepší. I majetek těchto vůdců (a sekty opravdu někdo přišpláším spíše koncerny než náboženské společnosti) je spíše vedejší produktem „štěstí“ jejich oveček než primárním cílem. A sectářští vůdci stejně jako dr. Takamine by ovšem měli být kontrofentováni se skutečností, že existuje hra-nice, kterou člověk nesmí pře- stoupit ani ve jménu jakkoliv vel- kého „štěstí“ pro jakkoliv neštastné lidí. – Ale kde ta hranice přesně

Dokončení na příští straně vlevo dole.
NĚKOLIK POHLEDŮ NA TENTO I ONEN SVĚT OČIMA POSESTVÍ GRÁLU

Petr Horák


Postavení členů a jejich rozlišení

V Hnutí jsou prakticky tři stupně postavení. Budete-li mít oprávněný zájem o myšlenky Poselství Grálu, stanete se „těchdejším Pravdivým“. Budete se zúčastňovat pobožnosti a časem budete (většinou na Vomperbergu) zpečetěn a stanete se s vás tvr. nositel stříbrného kříže. Toto postavení vám zůstane i po celý život. Dalšími, výššími nositeli jsou ti, co nosí zlatý kříž. Nosí zlatý kříž mohou jenom povolaní. „Být povolání znamená obdržet volání ke službě Svatému Grálu. Povolaný má pomáhat mezi lidmi a spolupůsobit při výstavbě říše mruž v plnilení božské vůle Imanuelovy.... Velký bude kruh nositelů zlatého kříže Grálu a bude základem pro výstavbu, neboť síla Světla tentokrát zasáhne do všeho, co se na zemi a v lidském životě má stát novým“(1). Dalším stupněm je kříž s kamenem na stulu. Podle mých informací není dnes na našem území žádný jeho nositel. Ovšem za života E. E. Bernhardta to bylo jiné. Hned čtyři lidé u nás byli nositeli kříže s kamenem na stulu - jako znamenáči učedníci. Ti měli právo žehnat a zpěchovat...

(st. 16 - 17)

Jaké míry je pro nás Poselství věrohodné?


Pro tehdejší čtenáře to bylo jasné slovo o ukončení Poselství. My se dnes ovšem setkáváme s Poselstvím, které má více než 77 předaných článků a o 3 měsíce, nepočítáme-li tento závěr. Literatura Grálu to vysvětluje rozporu s předchozí citací: „Uvěřenějším téměř sta předanéka, které obsahuje totiž velké vydání (pozn.: vydání z r. 1932) Poselství Grálu... nebylo jistě řečeno všechno, co měl Ježiš zasílený Duch Pravdy zvěstovat lidstvu k jeho duchovnímu vzestupu k i soudu“ (3).

Myslím si, že jsem zde ukázal, že autor neměl původně v úmyslu napsat knihu o všichni straněch. Podle mého názoru zde měl skončit. Je pravdou, že někde kolem 53. předanéka si začal uvědomovat, že některé své závěry bude muset doplnit. Událo si pro to také prostor. ...

Ukážeme si ještě jeden rozbor. V předanéku o nutnosti zázasahu Stvůřitele v roce 1932 je vyslání Ježišova komentováno navíc (oproti 1991) těmito slovy: „Muselo se tedy jednat rychle! Neboť ještě nebyla doba Syna Člověka, který se tehdy našel již ve vývoji a výchově pro svou akci.... Tento příchozí Kristus nebyl způsobem předvídán!... Narození Kristovo nebylo tedy splněním zasílení a zjevení, která silbovala lidským duchům věcného prostředníka jako dár Boží! Bylo to nesouvisející akt Boží pro celé stvoření, jemuž hrozilo pohřbení bloudně lidským duchem... Syn Člověka jest posledním pokrokom pro stvoření.« (4) V novější jíž je opraveno na: „Narození Kristovo bylo aktem Boží lásky pro celé stvoření.« V obou výpovědí varovné a zejména opomněno odstranit touto poznamenění: „V rámci onoho předvídání, jak již jsem vysvětlil, udala se i zasílení tělesného příchozu Syna Božího....« (5) Na několika případech se ukázalo bez pochyb, že autor upravoval své dílo podle svých pozdějších přednášek. A své učení o Synu Člověka podlejí, ne už tak eschatologický vybíráván, trochu umírní. (st. 30 - 32)

Dokončení recenze z předchozí stránky.

Je to je každodenní reklamní masák přijatelný a pověstně vymýzkačkov v některých sektách už ne? Kde je místa? Shodnou se na ní alespoň dva lidé? Je užitečné pamatovat si, že pro románového dr. Takamineho se do této hranice vešel i onen ferment tryskiny.

Je šokující, jak se Takaminem v románu jeho zločín těžko dokazuje. Více než dvě stě obětí, a přece žádně není schopna rozumné výpočtivé. Tak je nemnožně doložit, že mozgové operace byla vykonána proti jejich vůli. Snad to dokonce bylo naopak. Což odchází sám jejich dříve melancholicky stav nedokazoval, jak silně si přáli štěstí? Můžeme nechat diskutovat o tom, zda jejich současný stav je „štěstí“, ale oni se bezpočetně šťastně cítili a rozpouštěli se to také kydkoli vyjít. - I o to je situace, která je známa i omladně. Sekta? Prostě vás, jaká sekta, vždyť jsou šťastní! Žeptěte se jich! A jestliže rodiče, manželé a přátelé „šťastní“ mají o štěstí trochu jinou představu, je to přece jen jejich problém. Cožpak může jeden druhý nařídit, co a co nění štěstí?

A konečně třetí povědomým rozpor: horlivý státní zásazce Gasser prosazuje, aby byl takamine souzen za vrazdy („Jelikož to je život, ale jejich duch je mrtva“, str. 306). Něco na tom je, lidským hybně s takovou kvalifikaci snad i souhlasili. Na druhé straně ovšem stojí řada výběrů odborníků, jimž se dáří lehce dokázat, že obětí jsou živé. Dokonečně jako by se jím zas tak nic moc nestalo: pracují, přijímají potvrdu, spívají, vyměňují, ... - Jak kdybys zde stál šlechtou olyší různých sporů, které se týkají „obětí“ sekt: na jedné straně zlomení rodiče nebo manželů, kteří odchod nejblížího do sekty bez zaváhání přirovnali k jeho smrti, na druhé straně jiné, podle nichž se nic šťastnějšího nesestrolo: vždyť přece i v sektě se štětí, že by se anglicky...

V paralelách by se dalo pokračovat. Naštěstí je ale mezi obětími dr. Takamineho a jeho společností, jinž jsme si zvýšily řáda „štěstí“. Jeden podstatně rozdíl: u těch druhých jde většinou na návrat z umělého štěstí do skutečného života. Tento rozdíl počte podobně jako Šteflová bystrá a vtipná kniha.

Text písemné práce byl redaktionálně upraven.


Členové Dvorského společenství o sobě říkají: "Jsme mladí lidé, kteří se rozhodli žít přírodním způsobem života ve smyslu Pošestvi Grátu, aníž bychom jakýmikoli způsobem porušovali zákony ČR." Hovoří o lásce, dobroti, o nenásilí i výšních cílech a o tom, že nikdo nesmí nikomu ublizovat. Ale přítom svým útěchem působí velkou bolest svým bílým obří hrobků, označitelné růstové. Ti jsou zložení, ale nemohou nic dělat.

Zoufality a smutek je cítit i z vyprávění matky jedné členky komunity, které bylo zveřejněno v deníku Blesk v článku Dvorského koříščený myšlenky: "Jiníka snila o tom, že bude rehabilitační sestrou. Nejlevlý vystudovala chemickou průmyslovku, od září loňského roku se dostala konečně na nástavbu pro rehabilitační sestry. V listopadu ji jeho chlapce Luboš přinesl tu knihu. Pár dní před vánoční společně odešli.


Dalším velkým nebezpečím pro členy komunity je kromě vymývání mozku a naprosté izolace od okolí ta skutečnost, že jsou postupně za dramatických okolností jeden po druhém vyuvážení, přičemž jejich majetek je samozřejmě navrácen není. Aby abt vyloučení získal pociťiť a duchovnosti, probíhal podle svědectví bývalých Dvorského stoupenců následované: Dvorského janovidec ... si důkladně u dotčeného adepta na vyloučení prohledal auru. Ta měla bud fialovou, nebo žlutou barvu.

Dokončené na příští straně vlevo dolů.
AMISH - OSTROV 17. VĚKU

TOMÁŠ NOVÝTNY

„Co to je Amish? Setkal jsem se s nimi při cestě Spojenými státy,“ zatelefonoval do redakce čtenář Dingitu z Prahy 2. Odpovídá doc. ThDr. Tomáš Novýt na Ostravské univerzitě.


Příslušníci tohoto náboženství - i když ještě jsou zcela zásadně proti jakékoli lékařské péči - se snaží vyhýbat čemužkoliv, co cítí jako součást moderního světa. Tím se stávají religiósity velice zajímavou skupinou, jež se snaží od konce 17. století, kdy se oddělila od anabaptistické skupiny mennonií, nepodlehnout žádnému pokroku, a tak důsledně manifestovat své oddělení od „tohoto světa“.


Dokončení ukázky z předchozí stránky.


Pro tyto lidí se jejich odvržení sektou stalo skutečnou katastrofou, protože sice byli na svém Mesiáši naprosté závislí a ztratili schopnost řídit sami svůj život, a jednak se ani neměli kam vrátit, protože své domy byly prodány i všechny věřitecké i své úspory věnovali Parsifalovi.


Tato situace vzniká i proto, že Amish ne-provádějí žádné misijně výlety a jíž vzhledem k uzavřenosti jejich společnosti a k jazyku, jímž se dorozumívají, se nestává, že by se k nim připojil někdo „z venku“. Ani mimo školu nemají děti a mladé Žádný kontakt mimo své náboženské kulturní prostředí. Většinu svého mimoškolního času tráví ostatně prací na farmách svých rodičů.

Absolutní většina Amish se živí zemědělstvím. A vzhledem k tomu, že odmítají jakékoliv moderní vynálezy, jedná se o práci extrémně fyzicky vyčerpávající a časově náročnou. V současné době probíhá jednání v kongresu Spojených států o poskytnutí výjimky ze zákona na ochranu dětí pro děti z Amish komunity. Po udělení této výjimky budou mají děti Amish - 7 náboženských důvodů - officiálně vykonávat práce, které jsou jinak dětem pro fyzickou náročnost nebo nebezpečnost prostředí zakázány, např. budou smět pracovat na píle.

Veškeré práce se provádějí v podstatě stejným způsobem, jak byli Amish načuvení ve své staré vlasti v 17. století. Jednou pomocí jsou jim tažná zvířata. I jako dopravní prostředky používají Amish pouze malé bugyny tažené koňmi. Velký spor vznikl poté, co dopravní inspektora nařídil, aby tyto vozíky byly opatřeny alespoň červeným světlem vzadu. Vzhledem k tomu, že s těmito vozíky jezdí Amish v normálním americkém silničním provozu, se takový požadavek zdá být oprávněn. Amish se tomuto opatření dlouho bránil (i když nakonec nátlaku podlehli), protože elektrina je pro ně také symbolem současného světa.

Ostatně elektrifikaci svých vesnic zasadně odmítají s biblickým odůvodněním, že by se jednalo o nepovolené spojení s tímto světem, před kterým varuje apoštol Pavel (např. v dopise Římanům 12,2). Přesto se v současné době náchází ve některých Amish komunitách elektrické spotřebiče. Využívají však pouze vlastní elektrinu vytvořenou větrnými nebo vodními generátory. Podobným kompromisem je i používání ledniček s plynovými bombami a dojí čerpadel zařízení poháněných vodním kolem. Určitou pronikání „modernizace“ je asi při všichni náboženských vedoucích těžké zabránit. V jedné Amish škole jsem dokonce viděl i cyklostyle - ovšem starého typu na ruční klikový pohon.

V současné době tak existuje řada nej-různějších větší tohoto hnutí, kde vedle tradičně největších tzv. Amish starého řádu (Old Order Amish) existují např. Amish nového řádu (New Order Amish) nebo tzv. Beachy (čti biči) Amish (podle biskupa Moses Beacheho), kteří povolují jisté kompromisy s moderním způsobem života. Tyto skupiny dokonce staví své vlastní modlitebny, směří vlastní telefon (i když nesmí být umístěn v obytném domě, ale ve zvláštním přístrojku odděleném od domu cestou) a povolují i další úlevy z přísného tradičního života.


Přes všechny možné úlevy a kompromise tak zůstává Amish komunita naprosto svěrázným prostředím, žijícím uprostřed americké kultury svým vlastním životem. Když se s nimi více seznámíme a poznáme, o jak nábožensky i kulturně specifickou skupinu se jedná, ukáže se zcela zřetelně, jak nemyšlitelné musí rodičům tohoto vyhovění případat, když jím je jejich dítě odebráno a umístěno v moderní americké nemocnici. Nadto jím je oznámeno, že mu budou chemicky zabíjeny krevní buňky. Nevyhnute se pak musí dojít ke střetu práva rodičů na rozhodnutí v souladu s jejich vvolou a zodpovědnosti lěkařů poskytnout takovou léčbu, která je podle jejich znalostí tou nejúčinnější.

P.S.: Poslední zprávy o vývoji tohoto soudního případu sděluji, že soud rozhodl ve prospěch nemocnice a dal lékařům právo použít léčbu podle vlastního úvědění. Manželé Stutzmanovi se však nevzdávali a bojovou dalšími prostředky o své právo nechat léčit svoji dceru v souladu se svou náboženskou tradicí.
Potřeba konkretní spolupráce je zjevná. Místy přežívají staré konflikty, např. napětí kolem Palestiny má vedle dimenze národně politické též dimenzí náboženskou. Judaismus a islám, náboženství, která po staletí kořeně se usadila a sebe, jsou ve velkém napětí. Podobné je to s konfliktem mezi pravoslavnými Řehořskými a jugoslávskými Muslimy na Balkáně.

Současný německý průkopník mezináboženského dialogu Hans Küng se vyslovil jednoduše a zřetelně: Nebude mír na Zemi bez míru mezi náboženstvími.


Judaismus má dvě nejvýšší autority, jednu pro Ashkenáze a druhou pro Sefardy, a je spíše o autority znalecké než o skutečné vedení. Představitelé většinového sunnitského islámu byli dlouhá staletí cháplaví, nejprve se sídlem v Bagdádu, pak tato role přesla do rukou tureckých sultánů a po zániku sultánského státu je islám bez oficiální reprezentace. Šíitské náboženské skupiny, i když do jednotlivých náboženství podobě stejné jako hinduismus nemá organizace, které by mohly jménem těchto náboženství mluvit. Obyvatelé budhistických zemí nejsou obvykle nábožensky organizování. Pouze mniši a laičtí návštěvníci Buddhy (upásakovy a upásáky) tvoří Sanghu. Ta ale také nemá jednotné vedení.


dobně spolupracující organizace jsou i v jiných zemích.

Na celosvětové i místní úrovni se za účastí iniciativních osobností a institucí pomáhá růst „abrahámovská ekuméná“ spolupráce Židů, křesťanů a muslimů. Tato tři náboženství se užívají společné kořeny, shodnou víru v jediného Boha a podobné mavní zásady. Nestanou-li se tyto aktivity spojenectví monoteistů proti polyteistům a neteistickým náboženstvím, spolupráci tradičních směrů proti novým duchovním průduchům nebo „svatou alianci“ proti kultuře založené na světůmínu, mohou společeně přispět k míru, např. v bliží východu, na Balkáně a jinde ve světě.

Kolokvium Židů, křesťanů a muslimů pořádali už od sedmdesátých let významné pobyt v kláštere,v. Křesťané pozorovali život svých kolegů, zúčastňovali se některých aktivit, učili se meditovat. V některých případech šel podíl na duchovním životě jiného náboženství do značné hloubky. Snad nejčále zašli mniši křesťanského duchovního Šačči-
Hnutí obnovy v duchu svatém

PROKOP REMĚŠ

Je ověřitelnou skutečností, že největší napětí v současné křesťanské světě ne-představuje vztah mezi protestantismem a katolicismem, ani vztah východního pravoslaví k velkým církvím Západu. V dnešní době se s nejdůležitějším obviňováním a nálepuvání se setkáváme spíše ve vztahu mezi starými lidovými církvemi a novými vyznavačskými skupinami typu charismatického a letníního hnutí. A to v obou směrech. Budú tak, že probuzecké skupiny jsou označovány za sekty a jejich příslušníci za fanatiky, nebo v tom smyslu, že lidové církve jsou prohlášeny za mrtvé nebo odpadlické. Jejich liturgické obléhy jsou zlehčovány jako neživé rituály.

Pentekostální hnutí, nebo hnutí obnovy v duchu svatém, se objevuje na křesťanské scéne začátkem 20. století. Představuje široký proud, který klade důraz na obnovu života člověka působením třetího trojího osoby Ducha svatého a na používání duchovních darů v životě křesťana. Toho hnutí léčí řadou mezi probuzecké prudy novodobého křesťanství, které jsou charakteristické tím, že na jejich počátku nebyvá soubor nového učení, ale vpád nového způsobu života. Oproti evangelikálu a hnutí svatosti však pentekostální hnutí zdůrazňuje tři znaky: Kázání o zkušenosti křtu v duchu svatém, používání duchovních darů (charismat) v na-božanském životě a plné tělesně a hlasově vyjadřování přítomnosti a moci Ducha při veřejném uctívání a bohoslužbě.

První vlna pentekostálního hnutí před-stavuje hnutí letníní, jehož počátky můžeme nalézt v městě Topeca v Kansasu. Na Silvestrovu 1900 zde vedl kazetní biblické školy Bethel Charles Fox Parham noční modlitbové shromáždění, při němž děvka jménem Agnes O. Ozomová počala přemýt, aby na ní vložili ruce a modlili se nad ni za píjět, „křestem Duchem svatým“. To se stalo těsně po půlnoci na Nový rok 1901, kdy Ozomová začala údajně mluvit „činšky“ a pak ještě další dny nedokázala přy psát anglickou slovu latinou, ale psala samá „činšky“. Samozřejmě se v tehdejší To-poce nevyskytoval rodilý číňan, který by „činšinu“ Agnes Ozomovou dokázal relevantně posoudit, nicméně záhy začali svědčít i další křesťané o silném citovém zázemí, který se dostavoval při modlitbách a který byl posíleno jako silné vědomí Boží přítomnosti.

Protože nezbytným průvodním znakem tohoto to zázemí se stávalo mluvení „činší“ jazyky, o kterém referuje Bible v souvislosti s letníní unášení, vizí se pro celé hnutí, které vedlo k nevidané obrovské duchovním zásahům, názvem „letníní“. Letníní hnutí jistě představuje nejprogresivnější rostoucí skupinu křesťanství 20. století. Přesto po druhé světové válce bylo následováno další, snad ještě mohutnější vlnou obnovy, pro niž se vžil název hnutí charismatrické. Nazrálí od klasicistických letníních bylo charakteristikám znakem charismatiků to, že dar jazyků nepostradávali za nezbytný znak křtu v duchu svatém. A takto bylo, že tito většího většiny neprojevovali žádnou velkou touhu po opuštění svých stávajících církví. Jako naprosto šokující se ovešm jevila skutečnost, že charismatické hnutí zasahovalo i katolickou církví. A dokonce když letníní začali přesvědčovat katolíky, aby jí opustili a přišli se k ní, ti jim řekli, že je to ani nenapadné, neboť naopak letníní zkušenost jen upévnila jejich katolickou identitu (včetně mariánské úcty). To vytvořilo mnohohoueduřu a roztrpčení, i když se mezitím ukázalo, že charismatické tendence zasáhly i judaismus. Jedna jeho větev, tzv. měšťanské židovství, začala vyznávat Ježíše jako Mesiáše, i když si při tom zachovalo tradiční židovskou liturgii a identitu.

Těž situace v České republice dává za pravdu představu, že letníní i charismatiky probušeny přesahují rámec běžné protestant- ské tradice a představuje zcela nový světelný fenomén. Také u nás platí poznatek, že nejbolestivější vztahy plné vzájemného obviňování a nálepuvání vytvářejí protoznecké prudy ke klasicistickým pentekostálním znakem a lehko i mezi sebou navzájem. Štěstí připomínou známý případ Křesťanského společenství Manýni (nyni KS Praha) pastoru Dana Drápa a Českobratřské církve evangelické z před- těm osmdesátých a devadesátých týl, je možné poukázat na rozkož Jedenoty bratrské a její štěpění na novější charismatický proud Evadka Ruckého a tradici průvodní evangeliků, jak ho pozorujeme v dnešní době. O co v těchto případech jde, se pokusíme popsat v příštím článku Casopisu Dingir. Ovšem na klidnější a racionálnější postoje uvnitř křesťanství si v případě vztahu k pentekostálnímu hnutí stejně budeme muset ještě asi chvíli počkat.
CESTA PANUJÍCÍHO

Dingir 2 / 98, str. 6

V Dingiru č. 2 / 98 jsme Vás informovali o velice zajímavé skupině působící na střední Moravě s názvem Pánova Cesta. Aspoň po dvou letech, kdy působila pod tímto názvem, se její vedoucí, Čechoaustrialan John Podmolik, rozhodl změnit název na Cesta Panujícího. Co bylo důvodem k této změně, se nám žel nepodařilo zjistit. Připomínejte jen, že jde o skupinu, která patří do proudu tzv. Hnutí víry, s velkým důrazem na prosperitu ve všech sférách lidského života, obohacenou o zcela specifické prvky, jako je vlastní překlad bible do češtiny nebo extrémní zaměření na výklad „znamení štěstí“, které vidí v implantaci elektronického čipu pod kůží a zavedení bezhotovostního platěného styku.

Bližší informace o této skupině můžete najít ve zmíněném čísle Dingiru či na www.cpons.cz. 

Pavel Jurković

„KDO JESU TO QAUKEŘI?“


Jako nejcharakteristickější se jví dva základní rysy tohoto hnutí, rozdílenu nes na řadu odražené. První z nich má původ ve zvláštním vědění, kterého se údajně dostalo zakladatel Foxovi na jistě hůře. Od onoho okamžíku byl přesvědčen, že Bůh může a může mluvit přímo ke svým vyznanům. Z tohoto přesvědčení vychází i ty picky způsob bohoslužeb quakerů, kdy se shromáždí v některé ze svých prostých modlitebních a v naprostém mlčení sedí a čekají po dobu neco nečlenění desítek minut až hodin, zda k ním Bůh přimo promluví.

Druhý charakteristický rys je zakotven v dlouhém přesvědčení, že jsou si všichni lidé naprosto rovní. Z toho vychází např. skutečnost, že ženy vždy měly i v kazateleší služeb naprosto rovnocenné postavení s muži. Ostatně první, kdo přinesl toto hnutí do Ameriky, byli misionáři Mary Fisherová a Ann Austinová a první žena, která byla kdy poprvé na svému lidu na konferenci, byla v plovně sedmiadvacetiletého mladšího opět quakerská misionářka Mary Deyerová.

Zpočátku bylo totiž toto hnutí v Americe tvrdě potlačováno. Z učení o rovnosti lidí také vychází silný důraz Pátral na sociální práci a boj za práva všech lidí. A tak již George Fox byl průkopníkem péče o chudé, staré, duševně nemocné a prosazoval reformu věřitelství (sám byl uvězněn osmikrát).

Asazoval si i o právu indiánů. Quáři se také stali slavnými svých bojů proti otrokůství a organizováním tzv. podzemní cesty, kterou dopravovali utčené otroky do bezpečí. Důraz na rovnost našel projev i ve významných zeměpisných způsobách anglického tykně (thy, thee).

Nejvlivnějším quakerem v historii se stal William Penn (1644–1718). Když jehootec (Admiral Penn) dostal krále Charlese II. namísto splátky dluhu území na americkém kontinentu, rozhodl se udělat tzv. svatý experiment a založit podle quakerských zásad stát postavený na základech náboženské rovnosti a tolerance. Tak vznikl americký stát Pennsylvánie. Právě sem přišli za náboženskou svobodu z Evropy tzv. Amish, o nichž píšeme na jiném místě.

VÍM SAMÁ, ZDA JSEM BYLA VYLOUČENA

Dingir 3 / 98, str. 23

Vážená redakce,

... Vážím si toho, že dáváte studentům možnost publikovat jejich práce. Jste si ovšem vědomi toho, že jste otiskli článek člověka, který k němu získal podklady jako student sociologie pracující na seminářích práv a není ani ochoten přiznat, že data sbírá jako novinář? Pokud je mi známo, semináře práv jsou pouze školou a neměly by sloužit jiným účelům - tzn., že data získaná v rámci takové semináře práv by se neměla prezentovat dále na veřejnosti. Zda se Vám opačné jednání čestné? Jak je možné, že jako časopis otisknete data, která jsou nepravdivá, neúplná, zkracují skutečnost, jsou nevěřitelná a vydávate je tak faktu? Co má takový článek založený na neupřesněných informacích společného s dodržováním lidských práv a práv na náboženskou svobodu? Znamená to snad, že každý, kdo se rozhodne být členem jiné než nejrozšířenější církve, se vystavuje nebezpečí, že se stane terčem „studenta“, který se za každou cenu snáží dokázat, jak je víra takového člověka špatná a využije k tomu jakýkoliv zdroj negativních informací a samozřejmě „přehlédne“ jakékoli pozitivní informace, protože ty bi jen neslyšeli tak dobře jeho účelu?

Stoletiologií církve má po celém světě tisíce členů, kteří s úspěchem používají technologie L. Rona Hubbarda. Osobně znám mnohem více tři (jak uvádí pan Kotrč ve svém článku) osoby, které se seznámili se Stoletiologii v jižním Chile a stále n v pokračují. Jelikož jsem bývalý ředitel Dianetického centra v Českých Budějovicích, vím sama nejlepší, zda jsem byla jako Stoletiologické církvi vyloučena nebo ne, a bohužel nemohu potvrdit informace panu Kotrče, že kdy došlo k mému vyloučení.

Je mi líto, že časopis, který se zabývá různými náboženskými směry, je ochoten otisknout i zloši, aby poškodil organizaci nebo osoby vybíjející z „dominantního“ schématu, místo šíření tolerance a náboženské svobody. Děkuji za otištění.

Milena Bildová

Důležitý vzkaz všem čtenářům knihy Syn Člověka (at' už se o Pravdu zajímají či nikoli):

Během několika posledních měsíců doznalo Vědění Parsifala Imanuele značného vývitu. A přestože SČ i nadále neochvějně zůstává tím, kým jsem, vzkazuje všem svým bývalým čtenářům, že jeho kníha v mnohých ohledech již neplatí. že lepší je nečíst ji vůbec, abych nemála v samostatném vývoji jednotlivců. Kníha přespíšliš radi v tom, co radějno být nenáv, navíc místy je nepřesný, mnohé v ní je nainvědy jená a i špatně pochopené.

SČ se za svůj vývoj nestydí, byl přirozený a shůry chtěný, k duchovnímu zbloudění lidi však už dojít nelze, neboť v malé vlasti Syna Člověka, v níž dnešní trpí pod nápojem dotírajícího temena, není už ani jeden člověk, který by sněl vejít do Tisiciletě říše.

Tento vzkaz je napsán jen kvůli čistému svědomí a morálnímu dluhu vůči svým čtenářům. Opravdu knihu už více nečtěte, může vás přivést na mylnou cestu! Pokud možno ji i zničíte, abyste se nedostala do rukou někoho dalšího, problému neznalého!

P. I.


Dobrý den! Váš dopis předáme p. Parsifalovi, jenž je již na jihu Evropy, kde vznikne Tisiciletá ŘÍSE. Ždáme tedy od Vás finanční vyrovnání za naši práci, čas a výdaje s tím spojené! Zařete tedy prosím 200,- Kč složenou, obratem na adresu:

Jan Dietrich Dvorský
267 62 Komárov.

Dále Vám zasíláme 1krát knihu Syn Člověka + 1krát Nové Dodatky (za 80 + 40 + poštovné 26,- Kč), která přijde v samostatném balíčku na dobu.

Pomocnici Syna Člověka

P.S. Pan Parsifal Imanuel - Syn Člověka VARUJE sevečné část ČECH (okolí MLADĚ BOLESLAVI, LITOMĚRIC, ČESKÉ LÝPY) ROUDNICE N/L, před STRAŠNOU KATASTROFOU, která toto území do několika málo dnů jistě postihne!

Syn Člověka a jeho jasnovidcům znají dost konkrétně a přesně, jaké katastrofy a tragédie čekají lidstvo i jednotlivce, podrobnosti však zděluje jen těm, kteří jdou za Pravdu - za Synem Člověka - ostatním jen nář: lokalitu, dobu a formu pohrom! FORMA - SMRŠTĚ ŽIVOTU NEBEZPEČNĚ V JEDEN DEN! (BĚHEM JEDNOHO DNE).

Dopis od pomocníků Syna Člověka, z roku 4 Parsifala Imanuele (= 1994).
**PROC DINGIR**

Některé starověké jazyky měly zajímavý zvyk, který spočíval v tom, že do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to značky, které předjímaly vlastnosti následného slova. A tak se např. v kínopisných textech vkládal před každou věc ze sloupu (jako např. strom, alia jiné nebo želíz) znak pro tato. Před rybníkem, řekou a podobně, se vkládal znak pro vodu atd. Podobně existoval i zvláštní znak, který se měl napast před jméno jakékoliv božské bylosti nebo boha. Tato značka, upozorňující na božstvo toho, co bude následovat, se většinou říká podle staršího sumerského označení pro boha, DINGIR. Toto slovo je pak zdrojem i pravděpodobně vůbec nejstarším označením pro božskou bylost, jaké známe.

Zajímavé je, že klinový znak, který se jako označení DINGIR používá, je ve skutečnosti obrázkem hvězdy, kterou představuje směr, k němuž člověk hledí. K němuž se upírá. Znak DINGIR se tak může podobně jako nás stát symbolem jistého nezanesetelného rozměru lidského, který veškerá něco, co ho přesahuje, na čem se může orientovat a k čemu může směřovat. Toto lidské touha najdou nejzajímavější podoby ve formách, které vznikly secesí kultuřích a sociálních skupinách. A tak i v našich současných společnostech se seckáváme s australskými nezanešenými kultuřemi a pseudodobývacími skupinami, jehož jazyk je výrazem tohoto rozsáhleho člověka.

Chtěli bychom se tedy rozšířit kolem sebe, pozorovat tuto náboženskou scénu a zamýšlet nad tím, kdo nebo co je DINGIRem těch, kdo se k těmto skupinám hlasí, jak právě jejich DINGIR ovlivňuje jejich život a jaké formy jejich cílů se vztahují k tomu cíelu nabyvá. Časopis DINGIR by tak mohl pomoci porozumět oblasti, která je od pražského neodmyslitelného součásti života lidského, a přesto zůstává pro mnoho neznámou krajinou.

---

**POZVÁNÍ**


Posázimní konference: 12. listopadu 1999 od 9 h.

informace a kontakty: Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, 170 00 Praha 7, Jankovcová 31: čtvrtek 15.30 - 17.30, (02) 8387 2222, e-mail: ssan@bingir.cz, www.sektys.cz; pobočka Brno, 692 00, Görlitzka 2: pondělí 16.00 - 18.00, (05) 4324 8760, e-mail: ssan@bingir.cz.

Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt: Olomouc, 772 00, tf. 17, listopadu 43 (Y/M/C/A): středa 17.00 - 20.00, (066) 822 1944, cpons@cpons.cz, www.cpons.cz.

---

**DINGIR**

časopis o sektách, cirkvách a nových náboženských hnutích 2 / 1999

Vychází v třetí 2000.

Vytiskl DINGIR, s. r. o., Jankovcová 31, 170 00 Praha 7, tel./fax (02) 800 720. (adresa pro objednávky: P.O. Box 73, 170 04 Praha 7) a ve spolupráci s Společností pro studium sekt a nových náboženských směrů.


Cena: 39,- Kč

ISSN 1212-1378 Registrační: Ministerstvo kultury ČR 7943 z 3. 3. 1998.

---

**Knihovec v, v nichž je k dostání DINGIR**

- Brno
  - Academia, Nádvoří 7, Praha 1
  - Academia, Václavské nám., 34, Praha 1

- Hradec Králové
  - Knihořad, s.r.o., Československá 4881
  - Knihořad, v.p., E. Beneše 1414

- Liberec
  - Bělské, Baťův 9/266
  - Olomouc
  - Velká - Ivo Bírský, Umrlovba 6

- Liberec
  - ELMA 28, r. 48
  - Charles, Procházková 10
  - Parva Arctis, s.r.o., Pisářský 5

- Pardubice
  - Kamara, s.r.o., nám. Republiky 28

- Plzeň
  - Bělotín, nám. Republiky 35
  - Kraus, k.s., Gotthofova 8
  - Moravská, s.r.o., Křetínská 28

- Poděbrady
  - Knihořad Králové, Turinského 4/36

---

**Ilustrované na obálce se vztahují k článkům na těchto stranách:**

1. Poslední souboj v Kníhovnách (Dušan Kohoutek) - str. 18 - 19 (foto Petr Strnad)
2. Vlastanově nové mistři (Abbruch) - str. 12 - 14 (archiv)
3. Mezinárodní jarní veletrh (Jan Dvořák) - str. 15 - 18 (archiv)
4. Témata (Stáněk Švětka) v Karviné - str. 12 - 19 (foto Petr Strnad)