211

$$
-1-
$$

1927 september 17. el Badís.

L6 1 ek $\mathrm{c}_{\mathrm{s}} \mathrm{t}$ est.

Vitakórdós a fizikai vilíg 16trejotttor01.
Igen tisstelt frdeklodok!

A mogismerés, a gnózis szelleme elsర̃sorban azt köveṭeli, hogy az embert megismertessulk önmagival. Az embert a gondolikodús toszi emborrt́. liindon törelkv́sunk eddig az volt, hogy a gondolkodis tónyallisít elemezz llk, bematassuk szt, hogF a gondolkodis vógtelen mulkodés. Végtelen nagy, mint a geometriai tór, végtelon finom mint a matematikai pont, végtelen gazdag, mint akçrmelyik logikai-mat tematikai törvóny mutatja azzal, hogy az esetok v́gtelonsógót foglal. ja összo és moriti el önmagában. Az ember gondolkodé lény, gondolkodo, a gondolatnak milködése, - a végtelennok mulkßdóse maga, A gondo? kodís maga gondolkodik az emberben, egyóni módon as egyónben, A gon dolkodás mögött nom rejlik holmi alany, aki gondolkodik, vegy vezet amoly a gondolkodést hordaná. Ömagét mozgató egyetemes mulköd́́s a gondolkodas os caak bels6 gazdagsiga matatkozik mog egyóniteto rit saiban. Aki erre eszu6l, végtelon öntudatra eszmél. Az nem fogja magat több6 nodern ember modjara testével, vagy lolkisógbvel azonositani, anely körökben az állati 6lettel van egyutt, hanem azonositja magít a gondolkodís vógtelensóǵvel, a végtolennok mulk $\begin{aligned} & \text { désóvel ós }\end{aligned}$

$$
\% \cdot m_{0}^{2}=
$$

ezzel egy csapásra felulemelkedik az einber elmult kulturák átkín, a törtónelem vór és könnytengerón, amelyben hínyódott az ember, aki maght ilyon nyomorult lónynek tudta, - Is emelkedett ezzel az amber a vógtelensóg halhatatlan 6letebe, megnyilt el6tte a. derllsebb jövó, egy uj kultura hajnala.

Bdaig a szellem problemáival voltunk elfoglalva, Akik Grdek16d6ssel néztolk 6s kisortók munkénkat, 6s akik egylutt munkalkoaltak velunk, megerбsb̄dtek a végtolen öntudatban. Ande az ember lelki 16ny f́s test is. उey ontvénybb1 val6 az omber, Ritmusegysógben mulkz̈dik a szellomisóge, lelcisége ós testisóge. Amikor tehát a szelleni ólete ilyen hatalmas ugrással a vf́gtelenśg öntudatára enelkedett, lelkisége sem maradhatott meg abban a régi mulködésbeli körblben, amely levetett vóges öntudatâval volt összhangban. A lélek is uj módokat korvetol ós revizió alá vette rógi módjait, hogy ráhangozhassok bens6n 6s melegen a szellemnek erre az ünismeretóre. Igy morultek fel korunkban a lelki problemak. A 16́lek miszteriuma is uj megoldist kJvetel, Mem mintha min6s6́gében, mllköd6́sinek alapmSdjeban kulbmböznék az «llatit61 az emberi lolek, - omde azzal, hogy omberben milkzdik a l61ek, hogy az eleven szellemmel intim orintkesósbon van, gazdag uj módok fojlסdtek ki benne. Az uj módok eloszor a tudattalanban csiráznak. Host azonban olorkezett annak az ideje, hocy ez a tudattalan mulkodés as önimeret világosságaba lópjon. Multurenk, rajtunk kivul még nem ismeri a vógtolen öntudatot. De a modern ember szelleme sejtolmóben 6́s nemesebb Grzelmeiben, becslllet
 Sojtolmeiben az omber valamint orzelmeiben trbbnek tudja magat annól a sártömegnél, amelyre a matorialista tudomíny órtókeli ot. f́pen ezórt napjainkban a rfgi lelikiismeret, a pszichologia uj utakat volt kónytelen keresni ós törni. A modern psziohologiai irinyzatok âttor-

## － 3 －

 tók a régi kereteket，mert as embori 16 亿il hanyodik a modern amborben． Nyomoruságának，végességónek；halálraitéltségének érzelmei és az ezeken felulemelkedó magasabb emberi móltóság érzelmei között．B kiegyenlithem totlon sz6́lsర̄sógek közbtt hány6́dik a modern ember lelke ós ezekben be－ tegszik mog a modern ember ugy，hogy a lólek és ideggyógyászat volt kény－ telon elరször foglalkozni a l6lek problemÁival．Kulonös forradalmat je－ lentenek itt：Preud，Adler，Smitz，Steckel，Jung gondolatai．

Mi volna a 161 ek？Muködós，amely saját határai között hullamzik．Világoè tiszta mulködéseiben，hangjaiban az a lélek，amit kóp－ zeletnek，fantáziának nevezlunk．Sötétebb，homályosaibb mulködéseiben an， amit as emberben tudatalattinak nevezlunk，vagy szervezömulködésnek，amely szövi a testi sejtoletunk mintait．A lélekmulködést elsôsorban a maga vi－ lagosabb formáiba lathatjuk tisztán，amint a fantezía mutatja．Akepze－ leb kópeket szb，kópeket halmoz，finomit，nagyit，kicsinyit，kiterjeszt， vegy összohuz．A tíg 6s szulk kozbtt mozog．Preud helyesen，de el6gtele－ null variticiós mukëdósnek nevezi．Mzek a képok rendszerint ós logfeljebb． harromóretllek．Stereometriai testok，melyeket a 161 ek a legnagyobb va－ ríoiós gazdagságban $411 i t$ elo．Szovi eképen a 151 ek a toret，a tór a－ lakulatait，kiképzi azokat diartalomal，korulveszi azokat tújekozéssal． Dzek a héromdimenziós képek végesek，de a szertelenbe，a mórhetetlenbe tbrnek，nagysígra finomsígra，đ́s gazdagsígra。 llagysígra ugy，hogy tore－ ket terekre halmoz，képeket képekre tetszés szerint，mindig határt ór 6s minden határon tulszárnyal tetszés szerint a mérhetetlenbe．－Tinom－ sígra ugy，hogy osztja a kópoket tetszés szerinti finomsigig．Mindig ha－ tiet érve és minden határon tullendulve．－Gazdagságra ugy，hogy tetszés szorinti varidiciokban allithatjuk ol6 a képeket．Plo a híromszögot tet－ szós szerinti alakokban ós alaksorozatokban képzelhetjuk el ós ez a gaz－ dagság kimerithetetlon 6 ＇s szertelen és a képzeletben tetszés szerint fokozható ugy，hogy minden fokozésnal határt orulnk és határt 16 pulunk át． Szellemi óletunkhóz viszonyitva tohat a 16lek 6lete véges f́s azertelen。

A v́́gtolent soha nen. '́ri el sem nagyságra, sem finomságra, sem gazdagsagra. Mlem óri tehct el a gondolkodás terót, a goometriai tór vógtelensógót, nem óri el a matematikai pont finomságát ós nem óri el azt a v́́gtelon variació gazdagségot, amoly adva van pl. a háromszög bârmoly mórtani tótelobben, anely órvényes a háromszögnelk egjenesen végtelen variáciojóra.

A 151 ekwatk a szellem vógtelensógérel, más oldalról mulködésbeli e egységbon van a testi mulkddóseinkkel, melyelnok mintaja 6s szervez6je, Testi mulködóseink ós altalaban a z 6rzoki vilag, a fizikai vilag mulködosei legfeljebb foluletszorllok. A latás bs tapintas adatai logfeljebb feluletek. zxachak Tzelkben a feluletekben foglaltatnak irínyok, vonalszerilsógelk 6s pontazerll feazilltsógek, Semifole órzoki tapasztalat ezen a logfoljebb kótdimonzios mulkbdósen tol nem megy. A 16lek három dimenziós milköd6s, de bermely hópet allitunk e18, a háromdinenziós k6p hatarolásai Kópon adva vannak benne a hatarlapok, azok 61 ei $6 s$ v 6 gab pontszeru hatórmegjelolosei. Inde a gondolkodés, amelynek tere végtelen, szintón el8allitja a puridak geometriai tudatban a stereometriai testet és annak megint osak vannak lapjai, olei ós sarkai, vegyis test, lolek ós szellem abban egjeznek, hogy egyformín: dimenziószfórák, amolyeknok végss elemekont mindoniltt folfodezhotjuk a a pontot, vagy a ponthoz hasonls pontszeril olmónyt. A végtelon ter utolsó eleme a pont. A matomatikai pont, amely bemne hiba nolkul barhol kozuppontot jelent. A kópzolet tetazósszorinti kfpeibon is ott van a pont szertelen gazdagsigban, de a kópnek esak ogy közóppontja 1ohot. Az orzóki ólet legnélyón szintón mogtalaljuk a nyomíárzet v́́gelomót, a loszultsóget, az illo testi foszulitsóget, a pontszerat. Ha tehat folmerulno az a kórd́s, mi köt öszsze bennünk testet, lelket, szellenet, - ugy erre a pontszerüre hivnám fel a figyelnet, erre a legvogsobb elemre, anely sajatos egyonitett vibrallebban, - intenzio oss expanzio közbtti örvónylésben végso hatar-
elemkónt adva van a szellemben, lelekbon ós testben egyarint, 这 a háromfole pont pedig, ez a v́ǵgtelen finom gondolatbeli, ez a szertelen finom képzeletbeli, 6 s ez a mérheto testi: egybe vágnak egymással. I tevelieny 6s leven ritmusegybevigtanak nem mond ell ent az, hogy finome stgulcra e pontok klllömböznelk. Hiszen egy durvébban rajzolt vonallal egybovághat egy finoman elkópzelt vonal. A lónyege az egybevágásnak az, hogy az egybe-vigok egymist a ritmusegjágbon fedik, azas hatírelemoik egyboesnek. liképen vágnak egybe tovelkeny modon durvább ós finomabb
 Bet a torvónyt mís oldalrol is kifolyozhotjuk: test, l61ok ós szellem, dinenziofokozatokkont tornyosulnak egymás fol6, oly módon, hogy közös végab határeloniluket, a pontot foglaljak ठssze az ठsszofoglalísnak fokozatosan magasabb, finomabb gazdagabb módján. A testisóg v́́gesen és mórheton, a lelkisós szertelentll ós mórhetetientil., - a gondolkodís pedig vढ́gtelenul foglalja össze a közős v́́gs mozzanatait. Nivel tehat az itt bemutatott végtelonul kullombözo 6letfor
 all köztulk helyre az orintkezós. A tángens is ekópen egy ponton órinti a korvonalat, vagy is mort az 6́rinto ogyenes a vf́gtolen körvonal keruletének tokintheto, a végtelon kör periforiaja a v́ges kör periforiajá́t
 pontja. egyuttal a körvonalanak. Iz a kot pont egybovág 6́s egyestll ebben az orintkezósben.

A mi lelkünk az egyóni sledbepa ${ }^{\text {os }}$ 6́vezredek kulturajjában begyakorlott mukodest produkalt, amelynokxelxja as, hogy vógs eleméig kitagolva magát - pontazeril alapelemeit tevékeny egybevágís utján rám illessze az orzoki adatok pontszorll alapelemeire bs hogy ezt az egybevígaist gjakorlott mozdulattal, gazdaságos illoskkedéssel minden lehet̄ adott helyzetben ós esetben megvalositsa. Dzzel a mulkodéssel a tudatalatt, vagyis a tudatosadgnak homalyosabb módjan tervezi à soj tmuködést, azt fokozatosan saját mintájára alakitja, hogy eképen elnélyitse a

- 6 -
mulködósbeli egyságet. Az órzóklet legvilagosabb formájában, a látísban, figyelhetjuk meg a legjobban a titkos lelki szervez 6 mulküd́st. P1, figyeljunk meg egy órzoki targyat. P1. ezt a skatujat. Az embexi. 16lek ezt a feluletszerii látíst, ezt az optikai látíst, - vagy tapintásra is csupón feluletszerll tárgyat, - az emberi lélek azonnal kitolti belul tartalomnel és körulveszi tórrel. Mhelyezi a térben ezt à 6rzfki tárgyat, helyót meghatarozza a torben ós kiemeli a targyat a tórbel. Olyan gyakorlottságeal végzi ezt a milveletet a mi lelkunk, - hogy nenosak a modorn embor altalaban - de kivalo gondolkodsk is - mint Hogel, liach, vagy Bergson téveson azt hiszik, hogy a feluleton tul a mólysóget is optikailag látjuk vagy tapintjuk, wa meg. azigoru ifigy elés aztoriz maradók nélkul azt az oredmónyt adja, hogy anit optikailag eson a túrgjon latuank az lefénykópezheto ecy sikra, vagy lofesthet6 ogy feluletre, ililységeb mi nom latunk, teret mi nem Latank, 1 tor ogyoblkónt is At1atsso 6 s az optikai torvónyekkel ollenkoznok, hogy atlatsabt lássunk optikailag. Hogy ki van tollve a tárgy - hát ki látja mi van bemne. Is ugy lehet kópzeletunk jo nyomon jár az 6rzoki beltertalmat helyesen talalja el. Bro 51 azomban osek ugy Eusbodhotunk mes, ha a feluletot folfodjuk 6 s kopreletunk feltótelez6s6t ekópen ösazehasonlitjuk a folfedozett orzobi tonyallassal. An metszóa utjon ujra csalc feluletet nyerunk. Az törtónt tehát, hogy
 tunk szânáre, amoly ezeket az elemoket mindennek el5tt onnagaban, sajat szovidackébon elvallitotta ós azoknak adottsaga alapjan megazerkoztette ast a haromdinensios kópet, amoly ezekon as elenokon tárgyszertion sarkalik. Whez a konstrukciohoz elsosorban a timaszto sarkokra van szulkebge a szervoz 161 eknulk 0 dosnel. Sajat terebobl kipattantott ezort megtánaeztja a megfelel6 optikai sarkokon. A pontok kblosönössógot vonalakban dillitja helyre. A lolki os optikai vonalak is ogybevígnak oḱpon, valanint a foluletek is, anolyeket egybevago vonalak hatám rolnak. A támasztó v6́gs6 elemakig kellett alánolyulnie a kópzeletnek,
hogy pontosan tudjon alkalmazkodni az adott órzéki adatokhoz,运t a mélyrehato kalkalmazkodist gyakorolta óvezredekig, aminok következtóbon ma mór szinte automatikusan szertolon finomságeal ós cyorsqgágeal tad alkalmazkodni az orzoki adatokhoz, vagy hogy miolkópen felyezzen ki , az wnber pillanat alatt tudja elkópzolni azt, anit lát vagy tapint. A képzelet mér eleve tartalmazza mindazokat a toralakulatokat, feluiletokot, irinyokat és pontsseril feszultágoket, amolyek szimora az órzbkiben egyiltalion adodhatnak. Szortelon varíioiokban van benne ez adva, ani csalk véges varíiciokban lehet adva az órzéki 6letben, az ózâki viligban. As orzéki adatolk a 16lok szertelen sazdagségban varílija. S amikor alkalmazkodik az adott optikai, vagy tapintási kóphez, nom tesz egyebet, mint szertelenill gazdog ralctárábol lriugratja a megfolelo varínst, amoly ecybevíg az órzoki adatokkal és azokat hérondimenzios kópónek hatoraibe tagolja, azokat a tóralakulałban take.k oldópen elhelyezi. Mindest, anit itt proponellam birki ollenörizhoti, amikor fantaziamulkbdesét szeml6let tárgyává teszi ós ellenörzi azt, hogy miképen teliti ós veszi korul lélekkel az ember az $\delta$ érzéki adatait.

In ugynezzel a sajátságíval, hogy kópoit a lolek vógso mozzanatcie, pontszeru alkoto elemóig tagolja, fejti ki szervez 6 mankajat a testi 6lettel szomben. ilkópen tud Grintkezósbe 16pai a sejtém lettel, amely hasonilit a lolek fletóre 6́s vele egyuttal az emberi e-
 sonlit a sejtelet a kópzelet 6letore. 116 g tovabb mehetunk, a sejt a ḱ́pzelet mintájora alakult ki. Mi volne a ḱ́pzelet alapḱpe? Ha teret kǴpzelưnk, ugy mi itt vagyunk ennek a képzelettérnek a közóppontjában Ge kbrillymakyk terjong a tór gömbelakben mindon irányben. Inde a sejtnek is oz az alakja. Bey sejtmag, mint központ körull esoportosult gobmbalak. Tohát a gömb ritmusegysógóbon muködik - ḱ́pzelet és sejt. A sejt mulkzáóst elektrokemiai hullamzís teszi. A protoplazma szluntelon yegyi bomlésban 6s kbtठdésokben, illano gyors alakulatokban mukodik,
amelyek a pontos mérést szinte lehotetlomń teszik a modern tudomány szêmíra. Im a lélek szírnyalása még ejorsabb. Azt az illo kómiai elekt romos foszultsóget, anely pillantra folbtlik 6 emlokezetientl alnulik a. sojt 61 otoben, megragadja a rögzit0 és emlokez6 kópzeletnok pontig -nyulo v́gel ane, egybevág velo ós ezzel, a mulködẹsbeli egysóget helyre allitja.
\#logy mi volna kozzelebbrol ez a mulködésbeli egység? Nos ela 5 sorban, hógy egybe vágjon az emlékezotes as eml6kezetlennel, hoga az olet lognolysbgon illo mozzonatokat línora fuzhesse a szervaz6 em16kezet, hogy ebben a m61yrohato egy bevágóságban megvilagosodjók az 6lot titokzatos, - mert tunb-mul6, elapmélysége, misodsorban pedig, hogy as alkoto omlokez'́snek Ejakorlisival es az egyut tnukodés elmblyuljon,
 nek ez az emlokez 0 egyśge, amely bnnagát egyre intimebben 60 m6lyebbor gazdagabban kitogolja, kialakitja, hogy fokozatosabban kífpuljon, hogy a. leki minta ofyre inkabb mint oleven, a sojtmuködósre egyre inkább ráhangh ós rezalits mukoués egaség legyon. Is oz egyuttal. a col. Ibbot a

 polig enged a minta hatísínak 60 hangzisíval a mintalkhoz alkolmazkodik, azonban a természetes szerenoś́s pillanataiban, amikor a vegyi bomlásban oldódik onfentorts irányzata. $\quad-\quad$

A 161ekmukodés azonban csak ugy velhe tik valoban mintáz6 6 s azervez 6 mukbdóssó a testi olot színira, ha mindennok elott tervezete van, anolyet emlokeztóben tart. Heckel, "Porigenesis der Plastidule" cimll alapvets milvében holyesen létja az emlékezésben a szerves Glet alapjellemét. Az órzóki İzikai vilag iabalatti ólet. Herakleitos folyama, amelybe kótszer nan lóphetlunk. Szillet6 ós elmulo mozzanatok vilaga, emlokezotlen mozgis 6s hullamzis, amelyben minden meghal, amikor szullotik, - minden elmulik, amikor el616p. B tun6-mul6 hullánok Vignak most mar egybe a kópzeletnok azokial a pontozeriu v́gelomoivel, anelyek azonban mir az emlókezet líncinak végelemekont az enlókezetbe
emelik megulkâl a veluk egybevágo emlékozetlen elemeket. Zzz emlókezet foglalja elképen egybe a saját hatarreleneivel egybevágó emlóketettelen 6letnozzanatokat is. Is most a 161eknukbásnok egy mísik jollenzo oldalához órkeztunk. Iddig azt mutattuk be, hogy alkotja a toret 6 s a tórnek alkotoelemeit, feluleteket vonalakat is pontokat. llost azt szeretnóm bemutatni, - as igen tisztelt frdeklodok figjelmót arra szeretnón folhivni, mikópen alkotja a lolek as id5t, - mikópon 8 maga az idómuköd́s, anely as iaठt elסallitja, alkotja, szövi; Wár eloterjesztetfem hogy anikor mi tetezésszerinti optikai kópet, jolenś́get igy optikailag szemlo1unk, kopzelotunk hatteróbb1 csudalatos kigyakorlottaígeal elōpattan, elougrik a megfelelf egybevígo kóp, amely ezt as optikai kópet kitolti 6s körulvessi tórrel, beholyezi azt a tórbe ós bennünket eké pen az órzóki adatokról tajokoztat. Homnan jön, homan pattan olb a Kópzoletnek ez a kópe? Hert menthetetlenul elbpattan. Lissunk bárnit szeaflukkol, abban a pillanatban oftyan a k6pzoletliak, kitblti azt b̌fuce körulveszi torrel. Aa törveny: non lathatunk olyan optikai dolgot, vagy neni tapinthatunk olyant kezlunkkol, vagy totszósszorint, anit olkópzolni azonnal ne tuảnánk, amit kópzeletilink tórrel kitolteni, tajba helyezni azomal ne tudna. Ilomnan $j 3 \mathrm{n}$ ez a tajekoztató egybovígo kóp jon valaike homan, valahol eloro el van készitve. llert hiszon nen tsitunk mi azzal idot, hogy alkossunk of6le kopolet. Szinte automatikusan csap rá minden Grzoki 6szlolotunlore a 161ek a maga kialakulo 6s egybevago kópoivel. Homan jon? Valami magy raktor rejlike a l6lekben? Valmi loirhatatlanul gazdag raktar, amelybe nenosak a bб́śge ez oknek az alakulatolnak van elrejtve, anely az órzákiben mutathozik, hanem azoknal móg az ertolenuil tobb. De a hattorbon egybezsufolt, ezekr51 a kópelrof alis sz61hatunk, csak azt 1athatjuk, anikor jomnek Ga megjel ennek. Ezok tehát valanelyes relfíioban álithatjak elf a multat ós jövendot. IEy egy mult törtónet tetszósszerinti mozzanatát megjolenithetjuk a. 161 ekbon, kifojthetjuk
 belevágott a jelenbe és ahogy elmult a multba, els6sorban az emlókezet-
be, azutón pedig a foled́s háttórbeli raktárába.
Amint tehât igy lattuk, amikor a lelket ilyen mélyen a maga levésében, alakulásában, elóllásában vizsgéltuk, a 161 ek id8nok matatikozott és eml.6kezetnek. Bzzel ortjuk meg, hogy tervezetek pihennek multjaban. Kialakult, kitagolt, maradand6an tómaszkodo mulkodésbeli mintak, A multba helyezett tagolt kópol, ugyanis elk6szult mintaul szolgalnak minden tovabbi hasonlo milk sínak emleḱkt. Benne van megiogalmazva a cólszeril mulköd́́s, amelybon sejtélet ós 161 ek bensơn egyesllitek, 11 minta orrzi a sejtólet hullámzástr nak azt a szerenesós mozzanatat is, anelyben lolek ós test egyult tmulködése elocllott, IB minta az emlékezetbon, vagyis a világos tudat alatt tovabb is mulkodik, - szövögeti mintaját a tórszeril sejtmukbássnek és elobe tárja ezt a mintit a tapasztalt szorencsós pillanatban a sejtólebnek. Hkópen mukठdik szervez 0 mintaḱnt a 161ek a testi szervezot alaku1ésa szémára, a sejtmukodos szómírs, amely e minta tagolísait kす̈veti. Követi podig szerenosós pillanatokben 6́s mozzanatokban, amikor a sejt elektrokemiai mukz̈dóse finom labilit́íst mutat, amikor vegyibomlásban van elejtve ús fol-ejtve önfentartó irányzata, anikor a sejt feladva unfontarto nódjat, az intimen ráhato lelkimukodas szerint kiván alakulni, ujjászuletni megujulb kemiai kötéseiben. $\square$
costiciser
Ime ez a torvóny magyarázza neg kulturánknak azt a nagy titkát is, amit ugy neveznek, hogy a termószet oflszorlisóge. Brrol a colszerlsoger az ogyhaz azt allitja, hogy isten titka os isten létónek bizonyitéka. A modern uj darvinista Chamborlin angol kutató pedig azt mondja, ez a cólszerluśg, ani mindenutt Gszlolheto, do aminok ninesen cólja, Uhamberlinnek annyiban van igaza, bogy a darvinista cólelmólet tokoleteson mogbukott, mert nem tuata a tormószet élszorllśgónek cóljat megnutatni 6s bematatni。 Darvin ugy gondolta, hiogy a ternószet cólszorlusóge magasabb fajokat $6 s$ magasabb mulkбdé smódokat hoz 16 tre abbol a cólbol, hogy az egyón ós faj a létórt valo kuzdelemben egyre jobban meg álhassa a helyét. Inde kiderillt, hogy ebbol a eolbol kír a természetnd.
magár megeroltetnie, mert ennek a colnak tobkoletesen megfelelnek az amobak, a legprimitivebb egy sojtul lónyek, anelyek rendkivill szivósak, 6́vezredeken keresztul tartjak magukat víltozatlanul és a leghidegebb és legmelegebb, leggzárazabb és legnedvesebb 6gov alatt egyformán, vigan tenyбsznek. Igy pl. a difteria bakteriumát, illetve ennek a betegs6́gnok minden tünotót, már Hypokratea leirta, amibol láthat juk, hogy máig sem vCllozott ennok a bakteriumfajnak a termószate, ma is v\&ltözatlanul olyan, mint kótezer óv elott. Hát a létórt valo harcban bizony a legjobban ezek a szinple, logegyszorllbb killatkak allnak meg. Viszont bonyolultabb szervezetek, amelyek a darvinista fejl8déselmólot órtelmóben magasabbrendilek, : könnyebben romlandok ós kevésbbé allanak meg a 16tert valo harcban. Az egyszerll góp is tart6sabb, mint a finom bonyolults Mejobb cólelmoletek is, amelyeknek felsorolisa itt igen messze mehetne, ucyanigy kutba estek. P1. a Kropatkin-161e, a Spencer f61e,- Marad azonban a törvóny, amelyet a gnozis világosságéban tisztan latunk: A termóazot cellszerusógoban az a c61, hogy test 6́s 2.61elc intimebben mill Fobljok egyut
 mószot koronâja. $\frac{1 z}{}$ emberi agyvelf sejtinuködóse az, amely a legcólszerubb, mort a legfinomabban reagal a lolek mintajara. Az emberi agyvel $\delta$ sejtben termelte ki ós órte el a ternószet legnagasabb ofljat, a legfinomabb, legesókenyebb mulködést, amely alkalmas arra, hogy finom gazdag labilitásíval, a. 1.61ek legfinomabb muködśgmódjaival is bensơn egybehangozzok. Ibbon az egylittmulködésbon a lolek praktikus tapasztalatokra tesz szert. Szlintelen kutatja és talalja magában azokat a ⿺廴 modokat, azokat a tapogato mulködósmódokat, anelyok colszoruok, anelyek a labilis 'sojtolettel valo viszonyt bensobbé fuzik ठsssze, Izeket a 16lek gyakorolja Gs gyakorlat altal tokóletesiti, az alkalmatian mozdulatokat elveti, kikllszöbbli, csobkevónyesiti. Mḱpen csökevényesednek a termószetben a szorvek 6 s pusztulnak ki állatfajok, fis ekópen fojlodik az emberi szervezet, amelynek fej18d́se pontosan abb61 âll, hogy as agyvel sejtmulkö-đóse egyre jobben ráhangzik a sejt tmuködés lelkimintéjára és számára
egyre intimebb rezditéseket nyuft. Wbben a zyakorlati egyuttmuködésben tovább tagolódnak, gazdagodnák fs erb̋södnek a cólszertul módok. Bkopen a 16lek ilyen célszerlu módjai, Eyakorlessal erohöz jutnak, az önfentartó sejtmuköd́s terhére, anelyek önfontartó irányzatulk esökkentósével ós elhalo készsoguludak fokozásín/al veszitik önfentartó er6iket ós kikópzik msgukbin azt az önfeleado, feltárulkozo tevókenysóget, esókenysóget, azt az Glet ós halal partjan járó labilitást, amely alapfeltétele test ós lólek
 amelyeket igy railkoy vázlatosan proponaltam, arra szolgalnak tehít, hogy a. 161 ek megfelel6 rezonanciat és megfelelf erbforrást nyerjen testisf́gunk Az amberi 161 ek azonbon nom zmagárt van és nem oncól. © amberben, hanen mint lattuk, kozzvetito mulködés test 6́s szellom között. A 161ek folztt ठ̈scolkónt 6́s ठ̄nólkónt a szellemi ólot tornyosul. Az emberi 101eknek tohit ezórt kel1 a sej61etb61 szivott or 0 , hogy tovabb kozvotithesse $6 s$ ítadhassa az enberi szellemelk, a gondolkodisnak, amely az ombert teszi, hogy 6lettol 6s tartalomal telitse a végtelont, amely olyan Uresnek mutatiozik a gyakorlatian szoml6let szainára. A tosti. 6let rezonarcianilkठd6se podig azort kell a 161.eknek, hogy órzóki szemloletességbon e1evenedjok mog számunkra a I61ek rejtotts6ge. Hogy orzóki kipengéseiben elevenen meghaljuk a mintât a szorvez0 lelki hangzist, a lal olk jarisith, amoly oly halk mibonnllulc. Bzopen önismeretunket szolgilja az als6bb óletkor fojl 6 des ós finomulo rezonanciaja. $\square$
Test 6́s lolek ssigoru kmpesolate is vógorednónyben a szellemunk onismeretót, a megismerbst kozvetiti ós szolgalja. Msరsorban

 línos feladatunkra ebben a gyakorlatunkban készlli. 8 dunk 6 és ebben a kevéssó szigoru 6letkorben valósitjuk meg elobb az egysf́get, anelyet azutain a
 1610k milkodésoinek egyesitósóbon is meg kell valositanunk, - \& kikópzett teati-lelki mukzdésbeli egys6g szemléletében elevenul a szellem. Ás mi, szemlélet
Fik vGgtolon öntudetben, e szensizaxexegysógoben kutatjuk as 61 et 6 s szen-

16let titkait, ime lolekben is, testbon is, az önismeret mólységeit kutatjuk és azért, hogy öntudatunk végtelensége uj óletre keljon bennünk, hatalomal világoljon fol bomulnk, hatlomal, melyet azzal igazol, hogy az Gletnek titkos mélységeibe és zugaibe szállott alé, bevilágitotta a titkok világát és felemelto azokat a vilagosságba. Problóma a szellen
 1agosođik meg számunkra elsǒsorban 6 s minta szerllon test $6 s$ 16lok titka. M1sōsorben, mert szellemi Glotunk önćlja teljesedik be 6́s mintaszerien azzal, hogy szellemi látisunkban kibontott ezek a torvónyek alkotjakk mintajat testnek 6s 161elnek os e ketto egyuttmilkjdésónek, is ha van nemesbbul6s, tisztulás, colszeril emelkedós tosti és lolki funkcioban, hát osalk
 ködik bennlink a szollem önismeretónolk mintája a IBben a szellembon fogjuk tovalbb kutatni a 161ek összofuggését a mísik irányban, mint fugg b̈ssze a 161ek a szellemmel. fis csak ha minden összefluggósében sikertllt az emberi lelkot kimutatnunk, azután fogank rátorni amak saját, bensó intim, mély titkara, lleg fogjuk ismerni fejlodosct, egószsógót ós betegsógot.-


Zórdids: Hogy_jön_16tre_a_fizikni_vilat?
Pelelet: Pizikai világnak nevezzulk az intellektusunkban összefoglalt és egyabgnek felfogott emlokezettolon 6s unnagukban összefuggéstelen fizikai jel onsógeket. A fizikai vilag ugy jon l6tre, az ugy nevezett tenntósben,
 tudjuk, sand hogy tór volt 6s ids volt, de meg lesz is, mielott a fizikei
 idorbl. Gpen most besz6ltink. A 161.ek terór81 6s a lelek idejorbl szoltunk Bemutattuk azt, hogy a lelek alapfornaja gombforma, igy képzeljulk mi a teret gümbformaban. Bemutattuk, hogy a fizikai mulkbdisek önwagukben om4cezettelenek, idobalattiak és téralattiak, olyan órtelemben, hogy pont
vonal đ́s legfeljebb feluletszeril mukädések, tohát tórbetöltóst semniké pen nem órik ol, mint konkrót órzóki megfigyeléseink ós a modern fizika egybehangzóan igazoljo. A tór alatti, vagy idoalatti, vagy emlokezettelen mulkodós eképen torbol bs id8b61 valt ki, mint annak đifforencialisa. Láttuk ast, hogy ozek a t6ralatti elomek pont, vónal, felulet, - dimenzióviszonyban vannak egymíssal. A dimenzioviszonyt pedig az jellemzi, hogy a mngesbb alkenyosz $\delta$, forma eltunodez , differencílis eleme a magasabbnak, igy pont a vonalnak, vonal a feluletnek ós felulet a tornek. Hlykopen tehât, ha az a kérd́s merill fel, hogy pontszeril, vonalszerll ós feluletszerí nulkbdósekbo1 6116 fizikai mukbdesek honnan korillhothek elo,arre az a fe1elet, hogy a t6rb 61 a tórtudatb61, anelyben ezelk as alkoto elemek kimutathatok. Illort olyan tor nincs, amelyben folulotok, vonalak, 6 p pontok dava ne volnínak. Izelk a határelenok azonban kikulbnulnok, anikor a szervesalatti vilag elfail. Kikillonnllinek ós oly durvalkki valnak, olyan harsogokké, - 6́s ebben a muködésuluben olyan autonomakka kulünullnek el, hogy kozvetlen $\overline{s s z}$ ekgttet́sulket a 161ekkel elveszitil. Az a helyzet áll elf, anelyet as otestamentum leir: "Az ur Leke lebegett a vizek feletto lieggzunt az összeköttobós lolek of test kōzott, elkulunillt a háromdimenziós tormilkbdes, a fizikai vilag a fizikai konkrét makbdósekts1. $-\square$ Hogy azonban es valsban igy van, Itt Sohnitt jons Henriknek egy mólysógos gondolatával megvilágithatjuk. A 161eknulkodós alapformíja gömb, az ठ̈sszos fizikai sugárzások pedig kivótel nólkul egyenes vonaluak. A gömb, ha elszeljuk, kbr alakot mutat a sikaban. A kbrnek azonben differencialisa az egjenes. A vóges kor kerulletónek differencíálisa ogyenes vonalnak tokintheto 6s nem egyobb a lelki gōmb, amolynek a sojtmilkodos is hasonlata, mint egy szertelonul gazdeg sokszōg. Igy brthet juk meg, hogy a gömbr61 kaxikk differencialiskónt levalt világ, egyenes vonalu mukzd́sokbon mozog. Az iab oldalarol pedig az onlókzetnek végelemoi, difforencialis elemoi non egyebok, mint emlekezettelen illanások, mozzanatok, llit fogla egybe az emlekezet? Ili az 6 beltartalma? llivel om16kezet of Azzal, hogy onnagukba emlekezettelen eleneket fllz össze, fogح Ogybe, a maga egyesitó lánciba ós tengerobe. $A z$ enlekezet v́geleme
is 1 ehet más, mint az ofmagaben, ebb 81 az ठ̄sszefuggésb 81
 ban minden mozzanata csakugyen. Pehát az idobol és emlekezetbol vált ki annak differencílisa, annak alkoto oleme ugy, hogy megszunt alkoto elem lenni. Önmagába kulönult ós belemerdll sajât emlékezettelen ós id5tlen termósze tóbo. Valoban a fizikai mulkädésnek nincs multja, mert ami elmult as számára
 ail el is muljk. Tehát idotlenbe és eralokezetienbe jarunk, az Glet alapmólységeiben, -ami viszont nem más, mint an erlókezetesnek levált és kikilönult végeleme, határeleme, amely igy tul esett az iab 6 g emlekezet haterrín。-

Tehát igy keletkegett a fisiksi vilég, hogy tór és idb végso hatareleneibe beleiramlott az energia ós megfeszult a végsó pontszorllsGgatben. A további szilkbssógbe nem tuảvén formi, mert a szukössóg véghatárait of az iramlís elórte, nos ott az energia megörvénylik ós visszacsapodik.Iz az önnagaba kulonult, önnagába merillt 6s m6lyillt örpóyl6s teszi az autonom fizikai vilag alapm6lysógeit, amolynek atomja és ess Lagratai egyformán brvónyl formak. Ás örvényĺálikbon tudnak egyformán megallani. $i z$ as involucio loircisa 6s az ezzel ellentetes ut az evolucio, amelyd a fizika az entrópia törvónyeiben ismer, a Sizinai vilíg fojluástorvónyóben, feynis ebbenaz itt leirt örvénylósben amaly a végszalkössógben valo törésben Gs az abbol vaĺ szllintelon visszacspódésban all; ebben az orvénylésben az eve luoí a szulkōssóg v́gghatárairsl visszacspodó erblk vannak tulsulyban ós ezokné visszaáramlísát, az áltolános sa halado hösulyedóst, onergiáknak a hátiórbe, a szemlelhe tetlenbe, a fizikailag követhetetienbe tortóng visszairamlása az, amely ma a fizikai vilGgot jellemzi és ezt a törvóny órtelnóben hohalallal vagy szótsugárzással fenyegeti。-

A fizikai mukbdósok-a suggirzísok tengorebon oszlanak fel az evolucio folyamán. Oda iramlik minden fizikei onorgia vissza, ahomnót a termtésben kiszarmazott. Mz a háttór pedig a mi intellektuális tudatumk. A tór az ias tudate. Am a fizikai világ tudate, mint "világ", mint számtanian mulködésmód ós változat áttekintett és egybefoglalt egyságe mâr nem fizikai jo-
 ts innen a fizikai világbol származott és ide oszlik viosza minden fizikai mukbacs,

