# Dr. Karl-Heinz Hütter

## Slova Pánova zachycená z rozhovorů

#### Květen 1930

Kristus byl Živé Slovo – já jsem živoucí kříž a meč. Kristus nebylo jeho jméno – Jeho jméno bylo Ježíš. On ***byl*** Kristus. Já jsem také Kristus, neboť Kristus znamená: „Ten, který ukazuje cestu k nebesům!“

Byl jsem přítomen, když rytíři Grálu nesli zavražděného Syna Božího do Hradu Grálu. Šel jsem jako prvý za ním. (Vysvětlení: Tělo Kristovo nesené do Hradu Grálu bylo symbolem. Nebyl vražděn Ježíš jako člověk, nýbrž Ježíš Kristus, Slovo Boží. To bylo dění, jehož účinek sahal až vzhůru ke Hradu Grálu.)

Byl jsem Všemátí Elisabeth vychován v Hradu Grálu. Odtamtud shůry mi ukázala tlející temnotu hluboko dole a pravila: „Tam dolů musíš!“

Zvířata mne často chápou lépe než lidé.

Vždy musím být zcela samoten.

Nechci lidi, kteří se zkroušeně trápí. Když člověk udělal něco špatně, tak to činem zase napraví, vždy je možno znovu začít.

Člověk má být pánem Stvoření! Má být hrdý a svobodný. To většina lidí nechápe. Pokora je hrdost! A radovat se máte ze všeho krásného, to je ta nejlepší modlitba.

Žádné míšení ras později už nebude. Vše zůstane samo pro sebe.

Bude mnohem žhavěji. Objeví se nová vegetace. Země se stane mnohem plodnější. Pak už nebude žádná starost o chléb vezdejší, bude ráj na zemi.

Žádný komunismus nebude. Jsem naprostým odpůrcem komunismu. Naopak, kastovnictví bude mnohem přísnější, než kdykoliv před tím.

Kdyby lidé věděli, jaká přísnost je na druhé straně. Dělník musí zůstat dělníkem. To mu také nepřijde zatěžko, protože ví, že byl kdysi dříve milionářem. Ani stávkovat se už nebude. Jednou nebo dvakrát to zkusí, ale pak už nikdy: protože všichni stávkující přijdou za ostnatý drát. Své ženy mohou vzít s sebou, když budou chtít a zůstanou tam tak dlouho, dokud se nevzdají veškerého ***pomyšlení*** na stávku.

Bohoslužby budou, a sice ještě mnohem krásnější, než dosud. Ve Hradě Grálu se rozvine ta nejskvělejší nádhera. Umělci budou spolu vzájemně soutěžit.

Architektura se přizpůsobí krajině. Lidé budou žíznit po kráse. Orient získá nazpět svá krásná stará odění.

Vpuštěni do Hradu Grálu budou pouze ti, kdož pro to jsou také vnitřně zralí. U bran bude stát dosti strážců, kteří nevpustí lidi tam nepatřící a kteří to budou schopni vidět.

Každý člověk ponese plnou zodpovědnost za to, co činí. Každý lékař, každý soudce bude pohnán k odpovědnosti za každou chybu, kterou udělá.

Lidé si teď ještě vůbec nedovedou představit, jaké to bude, až už nebude žádné temnoty. Pak již nebudou žádná pokušení, žádný boj, zato snažení, něco jako zušlechtěná ctižádost.

#### Prosinec 1930

Krišnamurti a jiní měli být pouze připravovateli cesty pro Syna Člověka. Měli mu postavit dům, aby se mohl nastěhovat, až přijde. Namísto toho se jim samým až příliš zalíbilo v tom domě, sami tam zůstávají a až přijde Pán, nalezne dům zamčený.

Lidé doposud nemohli mít správný obraz o světě, protože stavěli od zdola nahoru. Může to přijít pouze shůry a být odtamtud dáno. Většina lidi se dočasně stane jasnozřivými. Nebudou u svých bližních vidět fialovou nebo žlutou barvu, ale budou vědět, kdo je světlý a kdo temný.

Lidé, kteří nyní zemřou a mají být zachráněni, budou na druhé straně hned přijati světlými postavami, jež je ochrání před temnotou, než přijde soud, který budou většinou očekávat ve spánku. Soud nastane v jemnohmotnu zároveň se soudem na Zemi.

Lidští duchové dospějí až do Ráje, učedníci až do říše Prastvoření. Se silou, jež jim byla Imanuelem propůjčena, mohou vydržet ten obrovský tlak. Síla jim bude obrazně řečeno naočkována. Rytíři Grálu mohou až ke stupňům trůnu, až před závěs.

Nejstarší nosí zlaté koruny, rytíři Grálu přilby s kříži. Nejstarší jsou vlastně strážci Grálu v Božské části Hradu – to jest tím, čím jsou rytíři Grálu ve sféře ducha. Nad nimi jsou cherubíni a serafové. I v Božském je mnoho odstupňování, nad nimi archandělé na stupních trůnu. Až do Božsky bezbytostného proniknou jen Ježíš a Imanuel. Kristus se zase zcela navrátil do Božství a může složit hlavu do klína mého Otce. Já ale musím současné zůstat oddělen. To je mystérium. Odloučení by mohlo skončit a já zase vejít, kdyby Bůh stáhl vyzařování až na původní nutnou hranici. Tím by ale stvoření přestalo existovat.

Lidský rozum bude nyní zničen.

Miliony lidí jsou již dnes zralé pro Poselství Grálu, aniž to sami vědí.

Paprsky komety už fyzicky změnily všechny lidi, aniž by to lidé věděli.

Velice brzy bude chemická medicína, která dosud působila dobře, účinkovat jako jed a lékaři nebudou vědět, co mají dělat. Později se bude léčit zcela novým způsobem, pouze rostlinnými prostředky.

Ke stavbě Hradu Grálu bude použít zcela nový kámen, tvrdší, než všechny známé kameny a bude propouštět světlo. Je bílý jako mramor, takže vnější světlo vniká dovnitř a světlo z vnitřku prozařuje ven. Dosud leží tak hluboko v zemi, že není možné se k němu dostat. V daný čas se země rozpukne.

Pro pozdější získávání energie už nebude nutné uhlí, neboť budou nové zdroje síly.

Budou nové přístroje k zachycování tónů ze zcela vzdálených světů.

Velkoměsta zmizí sama od sebe. Působením temnoty zaniknou. Lidé si již nebudou stavět žádná velkoměsta a navrátí se k přírodě. Vzniknou zcela nové rostliny a nová zvířata, která jsou v jemnohmotnu již připravena. Inkarnována však budou teprve tehdy, až zde budou noví lidé. Tato zvířata budou člověku rozumět a on jim. Dobrovolně budou přicházet do jeho zahrady. Už nebude žádných domácích zvířat.

Příprava každého jídla a každé jídlo nechť je děkovnou Bohoslužbou. Jen k Bohoslužbě bude tělo ještě v budoucnu povoláno na Zem. Poselství Grálu je základ nové říše.

#### Z následujících let

Věřil jsem, že lidstvo bude jásat, když jsem mu přinesl Poselství! Ale Poselství je „výkazem“, „prokázáním“. Poselství obsahuje všechno, nejen pro člověka, ale i pro všechno ostatní.

Mohl bych ještě napsat stovky knih, avšak přinesly by vždy pouze to samé v nových obrazech, neboť zákony jsou stále stejné, mění se jenom formy.

Když člověk zná cestu a jde po ní, pak už nemá žádných přání, pak je šťasten.

Ještě nikdy se od lidí nežádalo tolik, jako v Poselství. Ale Poselství je poklad, je **oním pokladem!** Svůj díl jsem splnil! Moje láska spočívá ***ve* splňování*!*** V tom spočívá také má jediná radost.

Musel jsem všechno prožít nejen ***na*** sobě, nýbrž **v sobě,** abych odtud mohl postavit most ke Světlu.

Duchovní bída je nesmírně veliká. Ale já vás chci probudit k pravému člověčenství, protože je to to, co vám chybí. Jednoduché a snadné se pro vás stalo tím nejtěžším!

Příčí se mi vtěsnávat Božské do lidských slov. Nejsou pro to slova.

 Jestliže člověk slouží, pak slouží ve skutečnosti jen sobě samému. Bůh ho nepotřebuje.

Odpověď na otázku: Co máme dělat, abychom podle Poselství také žili, je pouze: Prostě být!

Rozum má mít také své právo, dokonce se má stát ještě „ostřejším“! Má však působit jako služebník ducha. Proto jsem Poselství napsal tak, aby bylo pochopitelné také rozumem, ovšem rozumem správně vedeným.

Zda lidé někdy obdrží něco, co leží mimo jejich cestu? – Myslím, že nikoliv.

Stvoření je již krásné – a vše z jediného vyzařování Božího!

Dal jsem lidem v Poselství všechno, všechno co potřebují, ba víc. Víc nebudou nikdy potřebovat, až na věky věků ne.

Poselství je nevyčerpatelné; je pro klesající lidstvo shůry hozeným lanem, jehož se může zachytit.

Chybí také čistota pojmů.

Vše je zcela prosté a vše pochází ***z jediného*** vyzařování Božího.

Člověk je dítětem stvoření. Dítětem Božím se může stát teprve svým vývojem, sám od sebe jím ***není.***

Kdybych odešel, následovalo by zhroucení: současně se mnou by byla odňata pomoc. Jenom já jsem pomoc, beze mne by bylo celé lidstvo ztraceno.

Moje Slovo je čin. Když něco vyslovím, může to být v rozhovoru – nemusí to být při slavnosti –, tak se to ihned vyplní. Člověku se pak vpřede vlákno do jeho osudu. Vlákno se odvíjí dál, stává se hustším, je zprvu jemnohmotné a pak hrubohmotné, až se zjeví. Člověk mu nemůže uniknout. Mohu také kousek vsaditi, tak jako u filmového pásu. Člověk nemůže nic změnit, jen já sám jej mohu zase vyjmout. Kdyby lidé jenom věděli, že ***každé*** z mých slov je činem!

Muž roste touhou, žena příchylností. Je potřebí, aby žena mohla k muži vzhlížet. Vždycky chce ráda vládnout, pouze tehdy se ale cítí dobře, když může k muži vzhlížet. On chce přinést hrubohmotné splnění toho, co ona zprostředkovává, tím není míněno žádné otrocké podřizování.

Lidé, kteří prošli svou cestou, se vyrovnali Duchovním (Stvořeným). Jsou bojem prožhaveni. Neexistuje pro ně žádný pocit vzdálenosti, vidí a prožívají všechno naprosto zblízka. Také na Zemi by lidé měli vidět dění seshora bez pocitu vzdálenosti.

Dva lidské mozky jsou jako dva bratři. Jeden z nich je skladníkem. Drží se v pozadí, cestující jej obvykle ani nevidí. Věří všemu, co se mu řekne. Druhý je vše zkoumající, nedůvěřivý kupec, který s cestujícími vyjednává.

Musím už nechat panovat pouze tvrdost, lidstvo mne k tomu samo přimělo. Co to stálo bolestí – avšak svému poslání kvůli jsem to snesl a tudíž to také nebylo zlé. Dělal jsem to pro Stvoření, nikoliv pro lidi.

**Po přednášce 10. listopadu 1935**

Dneškem počínaje se stalo, že člověk už nemůže dětsky věřit a přijímat, k tomu je domýšlivost jeho rozumu příliš veliká. Musí tudíž ***věděním dospět k přesvědčení.***Musí vyrazit vpřed! Tak, jako se někdo, kdo stoupá vzhůru po písečné stráni, musí rychle dostat nahoru a nesmí zůstat stát. Aby se nesesul dolů, musí vyrazit vzhůru. Toto je pak vyšší stupeň oproti dětské víře.

V dobrovolnosti spočívá pravost.

Chci kolem sebe vidět muže jako z kovu a půvabné ženy.

Kdybyste mohli pochopit význam slova „selhání“, nedopřávalo by Vám to klidu dnem ani nocí.

Za povolání ze Svatého Grálu by člověk musel být hotov dát mnoho životů.

Odloučení dětí od rodičů bude prvým zákonem, aby rodiče děti hned zase neotrávili pokřivenou láskou.

V dramatu již nesmí být žádné temno, protože by jeho zobrazení mohlo vytvořit stíny. Bude soupeření nejrůznějších sil a tím pádem napětí. To je přirozeně těžké. V dramatu nesmějí být žádná zklidnění. Zklidnění unavují, změna občerstvuje, změna v ději, např. ve veselohře střídání veselého s vážným.

Ten, kdo předvádí, musí nejdříve postavy cítit, potom je seskupit a pak jim „hodit klacek pod nohy“.

Vždycky musí být pohyb, jenom pohyb je život.

Každá postava musí mít úplnou roli a dobrý odchod ze scény, pak se bude s chutí hrát. Veselohra musí vždycky mít vážné pozadí.

**Po květnové Slavnosti 1935**

Brzy vyrazím vpřed a ti, kdož mne nebudou moci následovat, budou zkrátka muset zůstat pozadu.

Ve vašich společných modlitbách by zachvívání mělo být tak silné, že se stane hrubohmotně vnímatelným. V chrámu by to téměř muselo rozbořit stěny.

Člověk by o to právě měl zápasit! Jiní (Lao-tse atd.) zápasili celé noci, ale pak také následoval průlom.

Lidem tady nahoře chybí „pojem“. Kdyby měli pojem, tak by správně sloužili. Ale oni ještě nevědí, co to je sloužit.

Mít správný „pojem“ (poznání Imanuele a Jeho poslání), to je ona „čára křídou“.

Kromě toho, co jsem o Božském vyjevil, již nikdy nic nepovím. Dávám to pouze proto, aby lidé měli souvislost s „tím nahoře“. Rozumět tomu nemohou.

Sedm stupňů trůnu – to nejsou stupně, to jsou vzdálenosti. Na prvním stupni stojí Vůle Boží, Imanuel.

Pomoci se již dávno stáhly od lidí. Pokud je **Vy** zase chcete mít, pak je **Vy** musíte vyhledat. Nepůjdou Vám v ústrety, neboť **Vy** jste je opustili.

**Po Slavnosti Růže 1936**

Tato Slavnost pro mne přináší velké splnění. Nyní jsem pevněji svázán se svým pozemským dílem a blíže výšinám. Od Slavnosti je zde dvojnásobná síla, která ale také znamená silnější tlak: jde to rychleji vzhůru, ale také rychleji dolů.

Čistota je tu zcela, láska nikoliv. Kdyby zde byla, působil by její paprsek hojivě a zdržoval tak soud. Proto tu nesmí být.

Všechno je záření, všechno září! Kamení, rostliny a zvířata. Kameny mají svoje vyzařování. Časem zvětrají, tím vzniká vyzařování jiné. Jeho pomocí se mohou tvořit semena mechů a lišejníků – všechno je ***tu,*** avšak vyzařováním se to může ***formovat!***

Tento vzrůst s sebou zase přináší změnu ve vyzařování, jež umožňuje vytváření semen vyšších rostlin. Tak to jde dál, až se mohou tvořit zvířecí formy, u nejvýše vyvinutých zvířat tu nakonec byl jistý druh inteligence, která do té míry změnila krev, že se tím naskytla možnost inkarnace duchovních zárodků.

Všechno je prosté! A všechno pochází z ***jednoho*** Božího vyzařování.

V duchovní říši jsou chtění a čin totéž. Ve hmotnosti musí být hustota hmoty nejprve prolomena formou vln. Čin pak následuje chtění a je pomocí předního mozku uveden do hrubohmotnosti.

Pozemští soudci posuzují jednání v afektu mírněji. Přenechávají je tudíž zvratnému působení a posouvají je tím do roviny, kam náleží. Promyšlené činy trestají zcela správně, neboť ty patří spolu s rozumem k pozemskému.

Vlastně se ještě musí rozlišovat mezi impulzivním jednáním a jednáním v afektu. Impulzivní jednání je bleskové a vždycky správné, protože duch se nemýlí. Jednání v afektu ale zase souvisí s rozumem.

Při hypnotizování vypíná hypnotizér přední mozek hypnotizovaného strnulým pohledem, pomocí krystalu atd., nebo náhlým šokem a obrací se pak na mozek malý. Ve strnulém pohledu ***není*** žádná síla!

Při fakírském kousku s chlapcem, jenž šplhá po laně do výše, si fakír za podpory moci dechu toto dění tak živě a zřetelně představuje, že také přihlížející vidí.

Nikdy jsem nebyl pro prezidentské úřady. Národ musí mít vladaře; král nebo císař – což je naprosto totéž – musí být korunou národa. Toto ale skutečně také musí představovat. Nesmí být ani loutkou, ani despotou.

Apoštol je ***stále***  ve službě!

Přijde čas zde na Hoře, kdy jeden druhému nebude rozumět. Bude to jako při stavbě Babylónské věže.

**Poslední návštěva přátel Grálu v Kipsdorfu – 19. leden 1941**

Všechny mosty k lidstvu jsem strhl. Už lidem nerozumím. Tak by to ale přišlo v každém případě, vývoj by to s sebou přinesl. Povolaní musí vyplnit mezeru. Budou stát kolem mne s tváří obrácenou k lidstvu.

Všichni se dopustili stejné chyby, brali mne příliš osobně. Já nejsem osobní, jsem čistě věcný.

Nestačí, že lidé jsou zoufalí, oni musejí být naprosto bez naděje, aby pak pokorně prosili o to, smět přijmout pomoc shůry.

Již v osadě Grálu řekl Pán: Nemohu v noci spát starostí o své učedníky. – V Kipsdorfu k tomu Pán dodal: Když pomyslím na to, co musím od svých učedníků žádat, je mi úzko.

Učedník v sobě musí nosit onen motor, nemusí mu být třeba podnětů zvenku.

ON nám dal dva příkazy: Postarejte se o to, ať je každá věc užívána podle své hodnoty, byť by to byl třeba kapesník milionáře.

Abdrushin: Vaším hlavním úkolem má být, přesvědčit lidi o Boží dokonalosti. To ale bude to nejtěžší.

Při rozloučení: Řekněte všem, že Poselství teď nesmí být nikomu předáno. Napřed musí lidstvo projít hlubokým utrpením, než pro ně uzraje.

A plamenně pravil: V tom okamžiku, kdy to já budu chtít, bude Osada zase má !

 X X X