**Paguodos ir pagalbos žodžiai iš visuotinės meilės dvasios savęs pažinimui pagyvenusiems ir vienišiems žmonėms**

Mano meilės palaiminimas iš dieviškojo šaltinio sveikina visus širdžiai atvirus žmones, pasirengusius visiškai atiduoti savo gyvenimą dieviškajai šviesai!

Kas dabar gali suvokti mano vidinį kvietimą, sklindantį iš didžiausios visuotinės širdies, tas iš tiesų yra labai apdovanotas dvasinėmis meilės dovanomis. Jis taip pat sugeba intuityviai sekti mano vidinius nurodymus dėl vidinės ir išorinės tylos, net jei jau pasiekė aukštesnį amžių.

**Ši žinia skirta ypač vyresnio amžiaus žmonėms, nes daugelis Dievą mylinčių žmonių, einančių vidiniu keliu į Dangaus Karalystę, yra nepatenkinti savo paskutiniuoju gyvenimo etapu ir mažai ką žino, ką su savimi daryti.**

Jie klaidingai mano, kad dėl savo vyresnio amžiaus niekam nebepatiks ir taps vis neįdomesni jaunesniems žmonėms. Iš nepasitenkinimo savo gyvenimu jie panyra į niūrias mintis ir įtikina save, kad yra nereikalingi šiame pasaulyje. Nemažai jų praleidžia per daug laiko skųsdamiesi savo tariamai niūriu gyvenimu. Jie negali susitaikyti su savo išorine vienatve ir psichiniais ar fiziniais apribojimais. Todėl jie pradeda mąstyti ir dažnai tai daro pernelyg ilgai ir netinkama linkme. Dėl to jie susidaro klaidingą savo ir kitų vyresnio amžiaus žmonių įvaizdį. Tačiau mintimis jie vis grįžta į praeitį, norėdami išsiaiškinti, ar jų vienatvė nėra susijusi su ankstesniu netinkamu elgesiu su kitais žmonėmis. Kiekvienam vienišam žmogui Dievo Dvasia pataria trumpai pažinti save, nes gali būti, kad jis jau anksčiau dėl mažų klaidų atstūmė žmones ir todėl vengė su jais bendrauti. Žmogaus vienatvė gali turėti daugybę priežasčių, kurių vyresnis, nusilpęs, mažai savęs pažinimo patirties turintis žmogus negali iš karto rasti. Tačiau vienišam žmogui svarbu pažvelgti į savo praeitį ir suvokti, kaip jis elgėsi su kitais žmonėmis.

Jaunystėje žmogus dar nesuvokė daugelio dalykų apie save, nes buvo užsiėmęs daugeliu dalykų šio pasaulio energetiniame lauke ir jo laiko tėkmėje, gyveno integruotas į jį. Tik vėliau, brandesniame amžiuje, kai kurie su Dievu susiję žmonės dvasiškai pabunda ir susimąsto apie savo gyvenimo ir šio pasaulio prasmę. Sąžiningai peržvelgdami savo gyvenimą, jie gali su liūdesiu ar siaubu suvokti, kad dėl savo bjaurios, valdingos ar ginčijančios prigimties buvo atstumiantys. Jų nemalonus charakteris taip pat prisidėjo prie to, kad dauguma žmonių jų vengė, todėl jie buvo priversti tapti vienišiais.

Dievo Dvasia galėtų išvardyti daugybę priežasčių ir motyvų, lemiančių žmogaus vienatvę. Nemažai jų yra vieniši ne dėl savo kaltės, dieviškuoju požiūriu, nes juos ištiko skaudi likimo nelaimė arba jie turi gyventi ribotą gyvenimą dėl negalios. Tačiau net ir tai nėra priežastis būti nepatenkintam savo gyvenimu. Yra daugybė būdų, kaip padaryti gyvenimą pakenčiamą ir džiaugsmingą nepaisant negalios. Tačiau tai gali pasiekti tik tie, kurie nori susitaikyti su savo ribota gyvenimo būkle. Jei jis labai priešinasi, patenka į destruktyvias vibracijas ir taip sutrumpina savo gyvenimą, nes yra labai toli nuo gyvenimą kuriančio ir išsaugančio Dievo energijos šaltinio.

Kai kurie dvasiškai gerai orientuoti žmonės mano, kad jų vienatvė atsirado dėl ankstesnių įsikūnijimų sėklų ir kad dabar jiems tenka nenoriai kęsti išorinę tylą ir vienatvę. Prašome neleisti šioms mintims kilti, nes jos gali būti klaidinga jūsų prielaida! Negalite pažvelgti į savo ankstesnius gyvenimus, nes neturite tokios galimybės. Buvusios Kritimo būtybės to nenorėjo, todėl apribojo žmogaus viršutinę sąmonę funkciniais prisiminimais per genus, kurie turėjo būti nukreipti tik į dabartinį gyvenimą.

Pasistenkite teisingai suprasti mano patarimą. Jei žmogų nuolat kamuoja jam nesuprantama gyvenimo būsena, kurios priežastis, kaip jis mano, turi slypėti arba buvo pasėta ankstesniame gyvenime, gali būti, kad jis neteisingai sau priekaištauja. Jie vis labiau traukia jį žemyn ir lėtina jo vibraciją, todėl vieną dieną jis gali prarasti gyvenimo džiaugsmą. Prašau išmintingai apmąstyti mano toliaregiškas užuominas ir, ieškodami klaidų, susilaikyti nuo prielaidų, kad jų priežastys kyla iš ankstesnio sielos gyvenimo kitame žmogaus kūne.

Jūs, visuotinės meilės dvasios žmonės, prašau, geriau įsisąmoninkite tokį dėsningumą: kas, būdamas pagyvenęs žmogus, nėra patenkintas savo gyvenimu, tas vis labiau ir labiau bus įtraukiamas į žemai sūpuojamą skleidžiamų vibracijų sūkurį, kuris nuolat juda aplink pasaulį. Jei jis susiduria su **nepatenkintų, savęs gailinčių** pasaulio **žmonių vibracijomis,** jos gali jį vis labiau užvaldyti, jei netrukus su mano pagalba jam nepavyks nuo jų išsilaisvinti. Žemės paviršiuje yra daugybė neigiamų minčių klajoklių - įvairių orientacijų ir įvairių tipų žmonių.

Jei jos nukreiptos prieš statančią ir išsaugančią gyvybę, tai bet kuriuo atveju yra griaunamosios jėgos, kurių dangiškoji gyvybė nepažįsta.

Iš tiesų, tie, kurie nepatenkinti savo gyvenimu, pritraukia žemas "savigailos jėgas" vibracijų lygmenyje. Tai gali vyresnio amžiaus, vienišus ir nusiminusius žmones vis labiau nuvesti į klaidingą minčių kryptį, kurioje jie neturėtų būti. Vis geriau įsisąmoninkite: kiekviena mintis yra energijos pluoštas, kuris turi saugyklą ir tikslą. Jis visada nori pasiekti kažką konkretaus. Jei žmogaus antsąmonėje dažnai kyla tos pačios ar panašios mintys, tuomet nedideli tos pačios vibracijos minčių energetiniai ryšuliai susijungia į stiprų energetinį lauką. Pasąmonė šiuos energetinius laukus kaupia tam skirtose genetinėse saugyklose. Jei tai dideli energetiniai laukai, jie arba bando su kuo nors bendrauti įkyriai, arba būtinai nori su žmogumi patirti ką nors konkretaus. Jei, pavyzdžiui, neišsipildo vienišo žmogaus, kuris tikisi, kad jo šeimos nariai, draugai ar geri pažįstami turėtų juo labiau rūpintis ir dažniau jį lankyti, kad jis nebūtų vienišas, norai, jis gali tapti labai liūdnas ir prislėgtas. Neišsipildę jo "lūkesčiai" skatina nepasitenkinimą, blogą nuotaiką ir agresyvias mintis prieš žmones, kurie elgiasi kitaip, nei jis įsivaizduoja. Jis jau dabar siunčia neigiamas mintis ir taip pritraukia prie savęs didelį energetinį lauką iš išorės. Tuomet ji daro jam tokią stiprią įtaką, kad jis gali prarasti savikontrolę, o sielos taip pat gali daryti jam didžiulę įtaką per šnabždesius. Tada jis padaro tai, ko paprastai niekada nenorėtų daryti. Jei labai jautri, plačiai subrendusi siela yra žmogaus kūne ir patiria kažką panašaus, gali būti, kad ji tampa labai liūdna ir nerami, kai ją labai veikia neigiamos jėgos. Tai pasireiškia per žmogaus nervų sistemą, nes žmogus ima drebėti ir dažniau verkti, o taip nebūtų, jei jis atsikratytų lūkesčių ir į išorinę "tylos ir vienatvės būseną" pažvelgtų labiau iš dangaus pozicijų.

Tyloje žmogus patiria savo sielos artumą, kuris gali pasireikšti per žmogaus nervų sistemą pojūčiais ir jausmais. Kai jis subręsta, trokšta praleisti dieną apsirengęs žmogaus drabužiais, kuo ramiau, be triukšmingo pasaulio šurmulio, taip pat ilgesnį laiką būti su žmonėmis. Ši maloni būsena leidžia žmogui ir jo sielai pajusti "dieviškąjį saugumą". Jei žmogus įvertins ir priims išorinę tylą, jis pastebės skirtumą, palyginti su ankstesniu neramiu laiku, taip pat pastebės, kad dabar gali mąstyti aiškiau ir įžvalgiau. Tada jis tuo džiaugsis ir bus dėkingas Dievui.

Šiame atkritusių būtybių pasaulyje yra faktas - to negali pakeisti ir užkirsti kelio mano meilės dvasia - kad vyresniame amžiuje žmogus turi mažiau energijos. Ši kylanti liūdna ir tragiška kiekvieno žmogaus, kuris kadaise buvo sukurtas ne pagal dieviškąją valią, bet nepataisomų puolusių būtybių, energijos būklė senatvėje pasireiškia didesniu ar mažesniu protinio ir fizinio judrumo apribojimu. Jis vis labiau silpsta fiziškai, nes praranda energiją. Tačiau prieš tai Dievo siela per genetinį atsišaukimą ir ląstelių būklę pamatė maždaug savo galbūt pasiekiamą amžių fiziniame kūne. Pasitarusi su Dievo Dvasia, ji nusprendžia pamažu iš genų ir ląstelių į savo šviesos daleles perkelti savo dvipusę dieviškąją gyvybinę jėgą. Taip jau yra žmogaus gyvenime, kuris trunka neilgai.

Ankstesnės būtybės-atklydėlės, kurių šviesos kūnai jau buvo energetiškai išsigimę, tik laikinai norėjo išlikti žmogiškais drabužiais. Todėl jie užprogramavo žmogaus valdymo genus taip, kad jie būtų trumpalaikiai. Skirtingai veikiantys genai tik retais atvejais leidžia sulaukti itin aukšto amžiaus. Tam lemiamą reikšmę turi protėvių perduota genetinė atmintis, suderinta su sielos energijomis ir tikslu pasaulyje. Jei genai yra pažeisti, bedieviškai sielai labai sunku tai ištaisyti su žemėje gyvenančiomis sielomis. Tai įmanoma tik Dievo Dvasios padedamai, toli subrendusiai sielai, jei ji prašo pratęsti savo žmogiškąjį gyvenimą. Tačiau toli subrendusioms sieloms tai retai kada pavyksta, nes jų didžiulis šviesos namų ilgesys vargu ar to trokšta, nebent siela mato didelę galimybę per savo subrendusią žmogiškąją būtybę padėti visai kūrinijai, puolusioms žmogiškoms būtybėms bei sieloms ir dvasiniu būdu pagal dieviškus nurodymus. Tačiau tam būtina sąlyga, jei jis ilgiau išlieka fiziniame drabužyje, yra ta, kad jo žmogiškoji esybė neatstovauja sau išganymo plano užduotyje.

Juk žmogaus gyvenimo trumpumas yra gerai pažįstama sąlyga niūriame daugelio apgaulių pasaulyje. Vis dėlto ne vienam žmogui sunkus likimas per anksti atima gyvybę arba sutrumpina ją greičiau, nei tai padarytų jo protėvių genai. Iš tiesų žmogaus gyvenimas, Dievo Dvasios požiūriu, nuo pat to laiko, kai žmogų sukūrė ir sukūrė ankstyvosios nuopuolio būtybės, buvo didžiulių kančių scenarijus. Tačiau žemėje gyvenančios sielos vėl ir vėl nori grįžti į savo sukurtąjį pasaulį, net jei žmogaus kūne gali pabūti tik trumpą laiką. Šiandien taip jau yra su savanoriškomis dangaus šviesos būtybėmis, kurios kadaise atėjo į šį pasaulį, kad galėtų šiek tiek prisidėti prie kūrinijos gelbėjimo. Daugelis jų yra pririštos prie žemės ir kenčia šaltame pasaulyje kartu su nuopuolio žmonėmis ir sielomis. Sulaukę vyresnio amžiaus jie jaučiasi nereikalingi be išorinės užduoties. Jie nepatenkinti savo gyvenimo padėtimi, nes prarado dvasinį įžvalgumą, be to, negali suprasti, kodėl Dievas tariamai leidžia vyresnio amžiaus žmonėms patirti gyvenimo sunkumų. Tačiau dvasinė tikrovė yra visai kitokia, nei žmonės įsivaizduoja nežinodami Dievo ir kosminio gyvenimo.

Dabar pagyvenusio žmogaus siela iš genų pamažu pasisavina dieviškąsias galias. Taip jis ruošiasi gyvenimui anapus. Naktį ji prašo dieviškų nurodymų, kurie padeda jai išlaikyti dvasinį įžvalgumą. Energijos pasitraukimas iš fizinio kūno yra normali vyresnio amžiaus žmonių būklė, nes siela vis labiau nori priartėti prie dieviškosios šviesos savo žmogiškomis energijomis. Tam jai reikia papildomų jėgų, kurios padeda jai vibruoti dar aukščiau, kai naktį, žmogui miegant giliu miegu, ji kartu su tyromis apsauginėmis būtybėmis leidžiasi į tyrinėjimus aukštesnėse kosminėse gyvenimo sferose. Tai jam labai naudinga ir daug žadantis būsimasis gyvenimas subtiliosiose sferose, dar tebegyvenant kritimo būtyje arba jau Dangaus karalystėje. Kai siela toli subręsta ir visiškai išsivaduoja nuo žemesniojo pasaulio netvarkingumo, ji stengiasi džiaugtis savo žmogiškąja esybe tyloje ir vienatvėje. Ši būsena labai padeda siekti dvasinio tobulumo ir tolesnio dvasinio žengimo į aukštesnes, šviesesnes gyvenimo sferas.

Jūs, vyresnio amžiaus žmonės, nenusiminkite, jei dabar gyvenate vienišiau, nes kiekviena išorinės ir vidinės tylos akimirka yra didelė nauda jūsų sielai, kuri po ramios dienos labai dėkoja Dievui už tai!

Mano meilės dvasia dabar eina į **širdies maldas** vyresnio amžiaus žmonėms, kurie yra su manimi susivieniję. Didėjant jų fiziniam energijos silpnumui, jie vis mažiau geba melstis aukštomis vibracijomis širdimi. Taip yra todėl, kad jų mažiau energingos ląstelės nebegali vibruoti aukštai ir išreikšti nuoširdžių minčių ar žodžių, kaip buvo įpratusios daryti anksčiau. Kai kurie dievobaimingi pagyvenę žmonės dėl to labai liūdi ir kenčia. Priimkite šią naują būseną, su kuria turėtumėte būti labiau susitaikę. Esant mažiau energingam kūnui, jums labai sunku pasiekti buvusią aukštą vibracijos būseną, nes smegenų ląstelės, taupydamos energiją, turi vis labiau mažinti savo aktyvumą arba funkcinę veiklą. Jei jie neturi reikiamos energijos, jų vibracija taip pat sumažėja. Tai normali kietosios materijos atomų, šiuo atveju smegenų ląstelių, reakcija, nes jos nebegali perduoti ankstesnio džiaugsmingo širdies maldos rezonanso - aukštos dieviškos šviesos vibracijos aido - kitoms kūno ląstelėms. Smegenų ląstelėms labai sunku ir retai pavyksta nerviniais takais susijungti su aukštai vibruojančia siela, per kurią žmogus gali aiškiai suvokti naudingas, dieviškas jėgas.

Kad senatvėje smegenų ląstelių aktyvumas išliktų pakankamai stabilus ir didelis, kai kurie žmonės stengiasi sportuoti tiek, kiek tai leidžia jų judėjimo galimybės. Dėl to į ląsteles per plaučius ir kraujotaką patenka daugiau deguonies. Tačiau tai retai kada gali padaryti garbaus amžiaus žmonės, nes daugumos jų judėjimo galimybes jau riboja fiziniai pažeidimai ir didelis diskomfortas. Tai juos vis labiau traukia žemyn bendroje vibracijoje, todėl aukštai vibruojanti širdies malda jiems vargu ar įmanoma. Dievą mylinčius vyresnio amžiaus žmones tokia būklė labai nuliūdina, jie dėl to labai liūdi, o tai dar labiau smukdo jų vibracijas. Dažnai jie jaučiasi nereikalingi, nes nebegali taip gerai atlikti savo ankstesnės įprastos veiklos. Jie labai nepatenkinti tokiu savo veiklos apribojimu ir dažnai pernelyg ilgai dėl to išgyvena. Net naktimis jie galvoja apie savo tariamai niūrią vienatvės ir negalios būseną. Vargu ar jie patys išsivaduos iš niūrių minčių apie silpnai vibruojančias jėgas. Todėl nuoširdžiai prašau jaunesnių žmonių, turinčių pagyvenusių šeimos narių ar gerų pažįstamų: Pasistenkite retkarčiais atvesti juos prie kitų minčių, atitraukdami jų dėmesį nuo jų pačių įsivaizduojamo nepasitenkinimo ir apleistumo tinkama veikla, nes jie vis dar mėgsta būti užimti. Kartu jie neturėtų savęs per daug fiziškai apkrauti, t. y. nepervertinti savo energijos, nes tai gali juos atvesti į naujas, dar labiau energijos stokojančias fazes ir sukelti didesnį nepasitenkinimą. Tačiau jie neturėtų taip elgtis patys su savimi, būdami atsakingi už savo gyvenimą.

Jūs, jaunesnio amžiaus žmonės, pasistenkite nesigailėti vienišų ir pagyvenusių žmonių, nes dauguma jų negali to pakęsti ir kyla pavojus, kad dėl to jie dar labiau pasiners į savigailą. Tai taip pat nėra mano dieviškoji valia.

Nekelkite jiems pagiežos, nes jie tuojau pat tai supras, nes jų pakylėta siela tai išgirs jūsų kalbos skambesyje. Suteikite jiems savo širdies šilumą ir leiskite per ne per ilgus apsilankymus ir pokalbius pajusti, kad jie nėra vieniši ir gali jaustis saugūs išorėje. Nedarykite klaidos pernelyg jais rūpindamiesi ir prižiūrėdami juos kaip, pavyzdžiui, mažus vaikus, kuriems reikia pagalbos, nes jie netrukus tai perpras ir nebenorės jūsų primesto, dirbtinio elgesio.

Neleiskite, kad vyresnio amžiaus žmonės jus pririštų ar padarytų priklausomą nuo jų, nes priešingu atveju galite nuolat priklausyti nuo jų blogos nuotaikos, priklausomai nuo vyresnio amžiaus žmogaus sąmonės. Aiškiai, nuoširdžiai ir rimtai pasakykite, kad taip pat norite gyventi laisvą ir nepriklausomą gyvenimą, kad nenorite jokio kišimosi iš išorės ir kad jums taip pat reikia pakankamai laiko sau ir geram bendram gyvenimui partnerystėje. Jūs taip pat turėtumėte su tuo sutikti, nes kitaip darnūs ir sąžiningi santykiai tarp jaunesnio ir vyresnio amžiaus žmonių negalės susiklostyti. Tai labai svarbu, ypač žmonėms, einantiems vidiniu keliu į Dievą, nes jiems reikia laisvo dvasinio tobulėjimo, kad galėtų pasinaudoti dieviškąja laisve savyje.

Nekalbėkite su vyresnio amžiaus žmonėmis taip, kaip kalbėjote su savo vaikais, kurie turėjo klausytis iškreiptos kalbos, nors jų sielos to nenorėjo, nes jie yra nepriklausomos kosminės begalinės būtybės. Šią kalbą sugalvojo giliai puolę žmonės, kurie uždengė savo dangiškąją sąmonę ir nebežino, kad kadaise tyra, dangiškoji būtybė gyvena žmoguje, reikalaudama, kad į ją būtų žiūrima rimtai, be dirbtinių menkinimo žodžių, kaip į dar mažą žmogų.

Tie, kurie suprato gilią Dievo Dvasios žinios prasmę, taip pat rimtai ir brandžiai žiūri į pagyvenusius žmones, net jei jie nebegali užsiimti ankstesne veikla dėl energijos stokos ir riboto judrumo arba kenčia nuo atminties sutrikimų.

Retkarčiais su meile paimkite juos ant rankų ir pasakykite jiems malonius žodžius iš savo gyvenimo, nes jie vis dar mėgsta jais dalytis, jei yra geri pažįstami, draugai ar bendraminčiai vyresnio amžiaus šeimos nariai. Jie nusipelno, kad į juos žiūrėtumėte rimtai, tačiau neturėtumėte leisti, kad jie su jumis elgtųsi nesąžiningai ar nerimtai. Kadangi jie dažniau būna žemos energijos ir žemų vibracijų, jų nuotaika būna bloga, ir taip jie atsiskleidžia žmonėms, kuriuos sutinka ar aplanko. Nedelsdami įsikiškite ir neleiskite, kad taip nutiktų, nes jūs apsunkinate save, leisdami, kad jus žemintų, o jie taip pat apsunkina save, jei elgėsi neteisingai, taikiai ir nuotaikingai jūsų atžvilgiu.

Jei pagyvenęs žmogus elgiasi su jumis neteisingai ar šiurkščiai, pasistenkite ramiai su juo pasikalbėti ir išsiaiškinti nemalonią situaciją su prašoma dieviška pagalba. Tada aš taip pat padėsiu jums per sielą su aiškinančiais impulsais. Prašau, atleiskite jiems ir toliau rodykite jiems savo širdies šilumą. Nepalikite jų vienų dėl jų klaidos. Taip pat supraskite juos, įsijausdami į jų gyvenimo situaciją.

Kas dažniau susitinka su vyresnio amžiaus žmonėmis, gali pastebėti, kad jie kovoja su savo likimu. Tačiau taip nebūtų buvę, jei jie būtų turėję teisingą požiūrį į žemiškąjį ir amžinąjį, nežemiškąjį gyvenimą. Deja, daugelis vyresnio amžiaus žmonių, prisirišusių prie Dievo, taip nesielgia. Dažnai jie vis dar klaidingai tiki, kad Dievas sukūrė pasaulį ir kad jis turi jaudinamai jais rūpintis arba padėti jiems per žmones, kad jie niekada nenuobodžiautų. Nežinodami šio pasaulio ir kosminių dėsnių, jie dažnai gyvena vadovaudamiesi klaidingomis nuostatomis, dėl kurių neteisingai vertina savo gyvenimo situaciją ir dieviškąją pagalbą.

Visada stenkitės manyti, kad šį pasaulį sukūrė atsiskyrėlės būtybės, siekdamos save sunaikinti. Štai kodėl mano meilės dvasia negali veikti šiame daugybės apgaulių pasaulyje, kaip ji norėtų. Dabar, deja, daugelis pagyvenusių žmonių yra vieni. Jie gyvena be intensyvaus ryšio su dieviškuoju meilės šaltiniu dangaus karalystėje. Iš tiesų labai daug jų vegetuoja ir neranda gyvenimo prasmės. Tai didelė tragedija ne tik pagyvenusiems žmonėms, bet ir sunkiems ligoniams, kurie dažnai gyvena vieni savo namuose arba senelių namuose be nuoširdaus ryšio ir adresato. Mano meilės dvasiai suprantama, kad jie sunkiai gali pakęsti tokią padėtį. Todėl retkarčiais pasirūpinkite pagyvenusiais žmonėmis, jei dar turite tam laiko.

Daugelis vyresnio amžiaus žmonių tampa vis vienišesni, nes jų vengia kiti. Jie jaučiasi deportuoti ir pasmerkti mirti. Padėkite jiems nuoširdžiomis maldomis ir trumpais apsilankymais, kad per jus jų vienišas gyvenimas vėl gautų mažą vilties spindulėlį. Kas iš jūsų jaučia norą tai daryti, tas savo aukštai vibruojančioje širdyje, sieloje jau jaučia mano dievišką gailestingumą ir gerumą, mano supratimą ir geranoriškumą visai kosminei gyvybei. Taip jis gausiai apdovanojamas, jei gali taip gyventi jau žemiškuoju laiku.

Kas iš jūsų gali labiau pasinerti į dieviškąjį gailestingumą, tas iš tiesų yra labai arti dangiškojo šaltinio. Jis vis dažniau galės atverti savo širdį vyresnio amžiaus žmonėms ir mielai juos retkarčiais aplankys. Pagyvenusio žmogaus siela taip pat tuo džiaugsis, nes per Dievo dvasios asmenį ji gaus naujų ar papildomų energijų. Per šiuos gailestinguosius žmones Aš, Pirminė Gyvybės Dvasia, skleidžiu jiems tiek daug naujų gyvybinių jėgų, kad jie gali iš naujo pakilti ir sustiprėti.

Kaip matote, tai vienintelis būdas, kuriuo galiu padėti pagyvenusiems žmonėms ir pakelti jų vibraciją bei jėgą dar kurį laiką žemėje. Šiame pasaulyje, kuriame yra daugybė šešėlių, apgaulių ir bedievystės, aš, Aš Esu, Pirminė Dvasia, negaliu veikti kitaip. Šiame pasaulyje galioja vienas kitam prieštaraujantys įstatymai, kurie neleidžia man tiesiogiai padėti puolusioms būtybėms. Aš, Pirminė Gyvybės Dvasia, galiu priartėti prie žmonių, kuriems reikia pagalbos, ir jiems padėti tik aplinkiniu keliu, per dvasingus žmones, kurie nuolatos nuoširdžiai keliauja pas dieviškąjį energijos šaltinį savyje. Tai labai liūdnas žemos vibracijos gyvenimo Žemėje aspektas. Tie iš jūsų, kurie sugeba įsisavinti ir iš dalies suprasti nematomus dėsnius per daugybę pranešimų, kuriuos galėjau perduoti per pasiuntinį, žino, kaip sunku mano meilės dvasiai aprūpinti energijos netekusius žmones naujomis, dieviškomis energijomis.

Šį pasaulį įkūrė giliai puolusios būtybės, kad sunaikintų save ir visą kūriniją. Jame beveik negyvenama dangiškais teisėtais gyvenimo būdais. Tik nedaugelis meilės dvasios žmonių stengiasi įgyvendinti savo žinias apie dieviškuosius gyvenimo dėsnius. Štai kodėl šiame pasaulyje tiek daug kančių, kurių pabaigos nematyti. Tie, kurie pasisako už giliai puolusių žmonių ir sielų žemėje gyvenimo principą, vis dar labai, labai mažai žino apie dangiškąjį gyvenimo principą. Jis dar negali tinkamai įžvelgti šio destruktyvaus gyvenimo principo. Jis buvo suklaidintas ir todėl prisirišo prie įvairių gyvenimo būdų, kurių dangiškoje būtybėje nėra.

Net dangiškojo plano išganymo būtybių, kurios su savo šviesos kūnais žemėje turėjo įsikūnyti tik trumpam, didžioji tragedija nesibaigia. Jie paslėpė savo buvusį gyvenimą kuriantį ir saugantį dangiškąjį elgesį ir dabar linksmai gyvena giliai puolusių, nepataisomų žmonių ir sielų gyvenimo principais. Paskui, sulaukę senatvės, jie nesupranta, kodėl jiems staiga tenka gyventi vienišiems ir vis mažiau energijos turintiems žmonėms, nors ne kartą nuoširdžiai meldėsi Dievui.

Dabar, kai gerai suprasite žinutės turinį, jums taps suprantama ir jūsų vienatvė bei didėjantis energijos stygius, ir jums pavyks geriau ją priimti. Tuomet jums nekils minčių piktintis manimi, visuotinės meilės dvasia, dėl savo padėties. Dėkingai stengsitės išnaudoti savo vienatvę, apmąstydami savo ankstesnį gyvenimą su mano ryšiu ir pagalba bei intensyviai jį nušviesdami. Duodu jums daugybę impulsų arba minčių vaizdinių iš jūsų praeities į sąmonę, kad vėl galėtumėte savo gyvenimo pozicijas ir elgesį su žmonėmis bei gamtos karalyste labiau klasifikuoti pagal Dievo įstatymą, t. y. pagal savo įsisavintas žinias, išmanančiu ir teisingu būdu. Dėl to suteikiu jums jėgų ir dar labiau vedu jus į dangiškąjį gyvenimą per impulsus, kuriuos jūsų siela perduoda jums, paversdama juos žmogiškomis mintimis. Tai padės jums nueiti daug toliau nei neigiamai mąstyti apie savo vienatvę ir energijos stygių. Labai saugokitės, kad nekaltintumėte savęs ir negrįžtumėte į destruktyvias vibracijas. Buvusį neteisingą elgesį, kurį dabar išanalizavote kaip neteisėtą, reikėtų tik trumpai nušviesti dialoge su manimi, kad surastumėte jo šaknį, t. y. priežastį - to pakanka. Jei norite visiems laikams atsiriboti nuo savo atpažįstamo netinkamo elgesio, atiduokite jį man, vidinei meilės dvasiai, ir daugiau apie tai nebegalvokite. Todėl jums dvasiškai atleista ir jūs pasiekėte dvasinį išsilaisvinimą iš neigiamo energetinio lauko.

Jei dėl savo energijos silpnumo ir nesusikaupimo nesąmoningai vėl padarytumėte tą pačią klaidą, nedelsdami, nesigailėdami savęs, ateikite pas mane ir paprašykite atleidimo. Šio trumpo, nuoširdaus kreipimosi į mane visiškai pakanka, kad vėl taptumėte psichiškai laisvi nuo neigiamų prisiminimų apie savo mintis, žodžius ar veiksmus. Tokiu būdu jums niekada nekils pagunda kaltinti save ir toliau svarstyti apie savo klaidas, nes tai kainuoja daug dieviškosios gyvybinės energijos, o jūs jos neturite, kad galėtumėte ją atiduoti.

Šis metodas taip pat turėtų būti naudingas ir orientacinis jaunesnio amžiaus žmonėms. Niekada nerekomenduočiau, kad jūs apgailėtinai ir savęs gailėdamiesi atgailautumėte dėl savo klaidų ir silpnybių prieš mane, Pirminę Dvasią. Taip elgiasi tik dieviškųjų gyvenimo dėsnių neišmanantys žmonės ir nežinantys mano gerumo, meilės ir gailestingumo, kuriuos kadaise visos dangaus būtybių šviesos būtybės man perdavė iš savo širdžių. Dabar esu apdovanotas šiomis geromis, gailestingomis ir supratingomis dangiškojo gyvenimo savybėmis ir taip pat dirbu dėl gyvenimo rudens srityse. Tačiau savo dangiškomis širdies savybėmis neprasiskverbiu į žemiausias gyvenimo sritis, kur gyvena giliai puolusios sielos ir žmonės. Jie paprasčiausiai nustūmė į šalį naudingas dangaus būtybių gyvenimo savybes, tarsi jų nebūtų kosminėje būtybėje. Todėl jie nuolat ginčijasi tarpusavyje ir dabar nežino, kas su jais vyksta. Savo žemu elgesiu jie nesąmoningai priartėja prie savo ankstesnio baisaus ketinimo kristi dar žemiau savo vibracijos. Tačiau jiems nepavyks sunaikinti savęs ir visos kūrinijos (amžinosios dangiškosios ir laikinai ribotos nuopuolio kūrinijos), nes mano meilės dvasia ir dangiškosios būtybės padarė viską, kad toks scenarijus niekada neįvyktų. Tai jau atskleidžiau keliose žinutėse apie pasiuntinį, todėl dabar nešvaistysiu jėgų tolesniems aprašymams.

Iš to išplaukia, kad mano meilės dvasiai kiekviena energijos kibirkštis yra labai brangi. Kalbant apie energijos švaistymą žemiausių vibracijų Nuopuolio būties sferoje, kurioje dabar gyvenate, dangiškosios būtybės, gailestingai ir geranoriškai nusiteikusios giliai puolusių būtybių atžvilgiu, savanoriškai įtraukė energijos taupymą į įstatymą. Dėl jūsų jie taupo energiją, nes Pirminė Centrinė Saulė negali vienu metu tiekti pakankamai energijos Puolusiai Būtybei ir Dangaus Karalystei. Dėl to jų energijos gamyba nėra lėtesnė. Chaotiškas žmonių ir jų sielų elgesys ir žemų vibracijų gyvenimo situacija sunaudoja milžiniškus dieviškųjų jėgų kiekius, kurių tokio didelio kiekio negali sukurti Pirminė Centrinė Saulė Dangaus Karalystėje.

Prašome vis daugiau žinoti apie šią baisią padėtį. Kosminėje būtybėje reikia labai daug papildomų energijos atsargų, nes žmonės ir sielos dažnai jas be reikalo ir labai greitai sunaudoja. Tikrai, apsidairykite aplink save žemėje, kaip žmonės beatodairiškai, nedėkingai ir švaistūniškai elgiasi su savo gyvybine energija ir gamtos energija. Iš to taip pat galima suprasti, kad giliai puolę žmonės ir sielos nepasirengę atsargiau elgtis su brangiomis gyvenimo energijomis. Štai kodėl Dangaus Karalystėje, kur Pirmapradė Saulė su Aš Esu Dievybe kaip centrine, beasmene energijos būtybe valdo visos gyvybės tiekimą, energiją tausoja tyros šviesos būtybės.

Mano visuotinė pirmapradė dvasia ir dangiškosios būtybės labai rūpinasi jumis ir jūsų gyvybinėmis energijomis ir per mane prašo jūsų: stenkitės daugiau išlikti ramybėje, kad sielos ir žmogaus požiūriu jums geriau pavyktų pritraukti dieviškąsias jėgas per sielos-gyvenimo šerdį. Poilsio būsena, net jei ji vyksta išorinėje vienatvėje, suteikia jums daug papildomų gyvybinių jėgų, kurias galite iššaukti iš savo atmosferos per aukštai kylančias širdies maldas. Tačiau turėtumėte būti labai atsargūs ir neužsiimti žemų vibracijų mintimis, nes taip užkertate sau kelią priimti dieviškąsias jėgas. Taip pat labai prašau jūsų, vyresnio amžiaus žmonių.

Labai svarbu, kad gyventumėte subalansuotą, savimi pasitikintį ir patenkintą gyvenimą, o ne gailėtumėte savęs dėl būklės, kurios negalite pakeisti. Į šį žmogiškąjį gyvenimą jūs įžengėte savanoriškai, ir dauguma iš jūsų esate Dievo Dvasios gerai parengti padėti giliai puolusiems žmonėms ir sieloms. Dabar nesiskųskite, nes tai tik sukels jums nemalonių minčių ir energijos nuostolių.

Supraskite teisingai: savo gyvenimu padedate giliai puolusiems žmonėms ir jų sieloms per savo aukštos vibracijos sielos esybės šerdį. Tai - aukšta kosminė užduotis, kurią gali ir nori atlikti tik nedaugelis dangaus būtybių, nes jos nuo pat pradžių žinojo, koks sunkus yra žmogaus gyvenimas. Todėl dabar tik nedaugelis dangaus būtybių norėjo ir tebenori prisiimti šią didelę riziką ir tikėtinas dvasines bei žmogiškąsias kančias. Dabar jums, vyresnio amžiaus žmonėms, pavyko pereiti žemiausią visuotinio gyvenimo vibracijų diapazoną. Savo siela turėtumėte tuo labai džiaugtis ir būti dėkingi Dievui savo vidumi.

Tačiau, matyt, kai kurie iš jūsų yra nepatenkinti gyvenimu senatvėje. Paklauskite savęs, kodėl?

Mano pagalba tikrai rasite atsakymą. Pasistengsiu, kad tai suprastumėte per savo pojūčius ir jausmus, kad galėtumėte išsilaisvinti nuo destruktyvių minčių ir galbūt nepasitenkinimą keliančių žodžių. Tokio elgesio dangaus karalystėje nėra, todėl tokių minčių metu esate už Dievo įstatymo ribų. Kai tai suvoksite, tikriausiai jums bus lengviau perimti naują mąstymo būdą, atitinkantį mano dieviškąją valią ir artimą dangiškųjų būtybių gyvybės kėlimo ir išsaugojimo principui. To aš taip trokštu iš drąsių ir drąsių dangaus kūrinijos būtybių, iš kurių kadaise džiaugsmingai ir palaimingai išėjote, nes norėjote gyventi aukščiausiu, dieviškuoju gailestingumu ir gerumu. Nors daugumai iš jūsų tai nepavyko, jūs atidavėte viską, kad kūrinija būtų išgelbėta ir išliktų amžinai. Štai kodėl Dangaus karalystėje yra didelis džiaugsmas dėl drąsių ir drąsių kūrinijos būtybių, apsirengusių žemiškais drabužiais.

Būkite daug linksmesni ir vyresniame amžiuje taip sunkiai nesiimkite gyvenimo, kad nepatektumėte į tokią žemą vibraciją, kurioje jus gali pasiekti nepataisomos, prie žemės pririštos sielos ir taip pat atimti brangias gyvybines energijas, kurių tapo mažiau. Prašome to neleisti! Pasistenkite šiek tiek labiau kontroliuoti savo mintis, kad patys apsisaugotumėte. Padarykite sau paslaugą ir labiau stebėkite savo mintis ir žodžius, nes tik taip galėsite nustatyti, kokią kryptį ir vibraciją jie šiuo metu turi. Nedelsdami juos sustabdykite, jei kyla minčių apie nepasitenkinimą kokia nors gyvenimo situacija. Tai arba mažos energijos, arba netinkamo požiūrio į gyvenimą ženklas. Dažniau darykite trumpą poilsio ar miego pertraukėlę, kuri suteiks jums naujų gyvybinių jėgų per genus ir sielą.

Tada jausitės geriau ir būsite pakilios nuotaikos.

Jei dėl neteisingo požiūrio į gyvenimą vis dar turite per didelę gyvenimo trukmę, bet jos negalite įgyvendinti dėl energijos stygiaus, tuomet dėl nuolatinių klaidingų prisiminimų tapsite nepatenkinti savimi. Prašau, nedarykite to su savimi ir pasirinkite aukso vidurio kelią, kuriuo eidami patarsiu jums daryti štai ką: labiau įsiklausykite į save, sąmoningiau stebėkite savo energetinę būklę ir savijautą ir tada nuspręskite, kaip norite elgtis toliau. Nesivadovaukite kitų žmonių energetine būkle, bet laisvai apsispręskite pagal savo gerovę, kad įgyvendintumėte savo ketinimą.

Taip pat atvirai ir sąžiningai, nesigėdindami prisipažinkite, kad šiuo metu nesijaučiate gerai arba fiziškai negalite atlikti vieno ar kito veiksmo vieni ar su kitais. Praktikuokite sąžiningumą, tada niekada nepervargsite savo kūno ir pajusite, kad jums vis labiau pavyks būti džiaugsmingesniems ir energingesniems.

Jei priimate save tokį, koks esate dabar, tuomet statote ir saugote gyvybę, net jei kūnas vis labiau ir labiau griūva. Jei žmogus priima šį vyresnio amžiaus tarpsnį, jam daug lengviau susitaikyti su nesikeičiančia gyvenimo būkle be savigailos ir nepasitenkinimo savimi. Tai labai svarbu vyresnio amžiaus ir silpniems žmonėms!

Kas dabar atsiveria Dievo Dvasios rekomendacijoms ir moka jomis džiaugtis, vieną dieną patirs šių patarimų teisingumo patvirtinimą. Štai ko Aš, pirmapradė amžinojo gyvenimo Dvasia, linkiu senoliams, nuoširdžiai trokštantiems sugrįžti į Dangaus Karalystę!

Mano meilės dvasia laimina jus iš dieviškosios gausos ir linki jums greitai dvasiškai sugrįžti namo!