# Rozdíl mezi zvířetem a člověkem

Životní princip v minerální, zvířecí a rostlinné říši je princip, jenž je řízen pouze Božími zákony a životy se **vyvíjejí nevědomě. N**ejprve ve společné duši, později v duši částečně elementární. Vše – a to je základní zákon -, co nedosáhlo své dokonalosti, je podřízeno transformacím neboli přeměnám. Dokonalost je cílem každého stvoření a cestou k ní jsou vývojové cykly, jimiž vše živé prochází.

Nižší životy jsou rozděleny do jednotek podle rasy a druhu. Nemají ducha, ale **společnou skupinovou duši**, ze které vycházejí a do níž se opět vracejí, jakmile splnily na Zemi svůj úkol. Ve skupinové duši ukládají poznatky a zkušenosti svého krátkého života jako cenný potenciál pro další vývoj své rasy nebo druhu. Takže rostliny, stromy, zvířata jsou organismy skupinových duší. Každou skupinovou duši (třeba nerostů, rostlin, hmyzu, ryb) řídí v**edoucí bytost**. Ta na ni přenáší instinkty a vlastnosti, řeší reakce na přicházející životní situace a sleduje plnění úkolů v rámci daných zákonů. Skupinová duše má tedy podobný úkol jako Boží jiskra – duch a tím je péče o vývoj každého života a jeho stoupání ve vývojové spirále.

U vyšších zvířat začínají být už inkarnovány i elementární duše, proto mají tito jedinci už výrazný citový život.

A nyní přijde důležitá událost: **Když je zvířecí princip dokonalý, vstoupí do něj Boží jiskra, která si ho podřídí, a díky jiskře se v jedinci objeví zárodky moudrosti, lásky a svobodné vůle.** Kulminačním vývojovým bodem je tedy dosažení stavu, v němž dochází ke změně zvířecí životní vibrace a k obohacení Boží jiskrou. **Pak vývoj probíhá na úrovni člověka, nejprve tzv. zvířecího člověka, a tedy od primitivních lidských kmenů až po skupiny vyspělé. S** vývojem buněk, orgánů a orgánových soustav vycházejícím zezdola přes rostlinnou a zvířecí říši proběhla na Zemi ona evoluce, kterou Bůh ve vhodný čas předem stanovil. Boží jiskra tak ve hmotě inkarnované padlé duchovní bytosti mohla opět povstat z nečinného stavu k životu a stát se světlem.

Smyslem a snahou života přírodních bytostí je dosažení výše nadřazené vývojové sféry. Kámen touží dosáhnout životního stupně rostliny, rostlina zvířete a zvíře formu primitivního člověka. Jejich vývoj stoupá nebo stagnuje, ale nejde zpět. Proto se člověk, na planetě Zemi nejvyšší životní forma, nemůže inkarnovat do níže vyvinutých těl zvířat a rostlin, které nejsou nositelem ducha, osobního vědomí, ale společné skupinové duše. Ale i tyto organismy se mění se díky lidstvu. A člověk má za úkol, a ten mu nikdo nevezme, přivést je blíž k Bohu. Lidé jim mají být vzorem. Podívejme se třeba na domácí zvířata. Spoléhají se na člověka, zvykají si na přítomnost vyšší bytosti. Stejně tak rostliny. Musejí si zvyknout, vlastně jsou k vyšším bytostem elektromagneticky přitahované.

Všechny bytosti jsou přitahovány nahoru: Slunce přitahuje Zemi a všechny planety. Naše Slunce je zase přitahováno vyššími Slunci. A tak to jde dál až k „prasvětlu“, ke Stvořiteli. A tak se i padlé bytosti vracejí domů: padlí prvorozenci do prvního energetického světa, druhorozenci do druhého. A zde se budou vyvíjet do dokonalosti s cílem žít v oblažující blízkosti Boží.

Podle knihy Zbavme se strachu z přechodu do života po životě na Zemi

**A co říci závěrem?**

Laskavost je jako sníh. Vše, co pokryje, zkrásní. Chalíl Džibrán

Neočekávej, že Bůh bude zdrojem tvého pokoje, pokud je svět zdrojem tvého uspokojení.

Jaký smysl má vyčítat mouše, že není ptákem, nebo jí vyčítat její neschopnost létat tak daleko nebo neschopnost být krásná? Nicméně je to právě to, co dělají ti, kdo odsuzují špatné chování a duchovní nevědomost druhých. Paul Brunton

**A tato slova duchovních učitelů:**

Lidstvo je spojovacím článkem mezi vyspělými a málo nebo vůbec nevyvinutými bytostmi. Tak si přeje Bůh, a je to tedy zá­kon. Mezi málo vyvinuté bytosti se inkarnovaly vyspělé a mezi nimi je široká škála dalších. Stvořitel ve své moudrosti věděl, že je musí dát dohromady, a tím zajistit možnosti předávání duchovních pravd těm méně vyspělým. Pak, když budou chtít, mohou postoupit.

Bůh netrestá, ovšem my osobně musíme své chybné činy napravit.