Esoterismus

Definice pojmu

Není snadné vysvětlit obsah, resp. význam tohoto pojmu, neboť ho není užíváno v jednotném významu. V praxi se často užívá pojmu „Západní Esoterismus“, který je ovšem velmi nepřesný [1].

1. Řecké slovo „ésotéros“ znamená vnitřní, přeneseně též uzavřený a jeho protikladem je slovo „exotéros“, vnější, otevřený. Ve starém Řecku se esoterismem mínilo ústní vyučování, resp. učení, které bylo poskytováno jen vybraným žákům, na rozdíl od vyučování (učení), které bylo poskytováno veřejně [2].

Některé filosofické systémy měly v tomto smyslu dvojí komunikativní rovinu ve výše uvedeném smyslu. To platilo zejména pro orfický**[[1]](#footnote-1)** proud řecké filosofie, avšak platí to i pro jiné filosofické, resp. teologické systémy. A tak také i křesťanství má svou stránku exoterní a esoterní. Esoterismus však nevystupuje jen jako problém didaktický, tj. esoterní učení je určeno pro vybrané či intelektově lépe disponované, kdežto exoterismus je učení přizpůsobené průměrné chápavosti široké veřejnosti.

Pravým smyslem esoterismu není ani skrývat pravdy určené jen vybraným jedincům, u nichž je záruka, že je nezneužijí, ani nezprofanují. Smyslem esoterismu je obsáhnout a vyjádřit pravdy, které jsou nepřístupné konvenčním formám poznávání a které jsou mimo rozsah konvenčního poznání.

V tomto smyslu je esoterismus jednotou nekonvenčních forem poznávání a nekonvenčního obsahu poznání. Je tedy ve svém celku něčím, co stojí za konvenčním systémem metod poznávání a obsahu poznání, tedy za konvenčními vědeckými a filosofickými systémy. Jako takový má pak esoterismus i nekonvenční způsob sdělování těchto pravd, jehož společným jmenovatelem je symbol, ať už jako jednotlivina, nebo v kontextu mystérií, mýtů, „posvátných textů“ atd.

1. Skrytá a výlučná podoba některých náboženství, která je přístupna pouze zasvěceným (esoterní = vnitřní) [3].
2. Esoterismus (z řeckého εσωτερικός, esoterikós, „vnitřní“, „uzavřený“) je označení pro souhrn vědomostí a znalostí určených jen pro úzký okruh zasvěcených jedinců.

Pod pojem Esoterismus může být zahrnuta široká množina nauk nebo „tajných věd“ náboženského i nenáboženského charakteru. Esoterické vědomosti jsou utajovány před nezasvěcenými nebo obecně před veřejností, aby se zachovala výlučnost příslušnosti k nějaké skupině, případně z důvodu ochrany před postihem, jehož příčinou by mohly být např. společenské předsudky. Jako příklady takových skupin jsou často uváděni Svobodní zednáři nebo různé magické řády. Tajnými vědomostmi mohou být např. magie, alchymie, astrologie atd. Esoterismus v náboženském smyslu může být také zdánlivé nebo i skutečné a před většinou věřících skryté jádro některých náboženství, které je často chápáno jako prazáklad, či esence všech současných náboženství.

V západní kultuře se někdy místo o esoterismu hovoří o okultismu (z latinského occultus, ve významu „skrytý“), nebo se používá pojem hermetismus, pocházející od Herma Trismegista, údajného vynálezce alchymie ztotožňovaného i s egyptským bohem Thovtem [4].

1. Okultismus

Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“ - tajný, skrytý, utajený.

Okultismus představuje duchovní nauku („vědu“) spojenou se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají buď poznání nebo moc z jiného zdroje než z Boha, a to tam, kde takové poznání nebo moc může pocházet pouze z Boha. Jde o tajnou nebo skrytou nauku, která se zabývá nadsmyslovými jevy, jež nelze vědecky vysvětlit. Každá okultistická nauka vychází z přesvědčení, že ve světě kromě racionálně poznaných sil existují ještě jiné neznámé síly, se kterými může člověk nějakým způsobem zacházet a je ovládat pomocí magie nebo tajné praktiky, a tak dosáhnout nadvlády nad lidmi nebo věcmi. Takovými praktikami za účelem tajného poznání nebo moci se lidé otevírají působení zlých duchů, i když si to neuvědomují a často mají pocit, že nedělají nic špatného. Všechny křesťanské církve považují jakékoli formy okultismu za hříšné a škodící člověku na jeho životní cestě. Písmo sv. Starého i Nového zákona v tomto mluví zcela jasně.

Teoretickým základem pro okultismus je esoterismus (z řeckého „esoteros“ – uzavřený, vnitřní, vyhrazený několika jedincům). Esoterické učení je určeno zasvěcencům a uzavřeným skupinám. Zavazuje k uchování tajemství. Okultní praktiky se vykládají na základě zákonů esoterismu; okultismus je pak jako praktické dotažení esoterismu.

Odkazy, ve kterých je považováno učení ŘOBVNZ za esoterické

V rámci různých zdrojů na internetové síti lze dohledat celou řadu odkazů, které poukazují či zařazují Řád do skupiny nových náboženských spolků, sekt či společností s vlastní esoterickým učením, přičemž zařazení mezi esoterické směry se stále opakuje podobnými výrazy a větnou konstrukcí. Že se tato informace pouze přebírá z jednoho původního zdroje, je zřejmé, pravděpodobně toto zařazení poprvé užil PHDr. Z. Vojtíšek a všichni ostatní, bez bližšího zkoumání, slepě přepisují tuto skutečnost.

Řádový postoj se nijak nevymezuje vůči zařazení Řádu mezi esoterické směry, není to však zařazení správné.

Jak z hlediska Statutu i Programu je zřejmé, že Řád předkládá a uskutečňuje řádovou cestu především v oblasti žití a pro dokreslení přirozených lidských tužeb a potřeb předkládá i ucelený metafyzický systém. Tento systém obsahující celou řadu informací o vzniku vesmíru, Země, lidstva a jeho smyslu, je však předkládán pro všechny členy i nečleny Řádu a domněnka, že vedoucí činitelé Řádu nebo kněžský sbor vlastní nějaké tajné, magické či zázračné informace a znalosti nebo že řádová nauka obsahuje nějaké skryté jádro, je mylná (viz 20. článek Programu Řádu – „Řád má jen jedno dogma, že je Bůh Trojjediný. Všechno ostatní učení odvozené z jeho Sloupů, slouží k získání potřebného vědění a k posile ducha na cestě ke spasení duše a je věcí každého jednotlivce, přijme-li tuto pomoc zcela nebo jen částečně“.

Možná i proto je Řád oproštěn od zájemců, kteří pod vidinou získání zajímavých a výlučných informací obchází různé duchovní kroužky, společnosti a církve, a snaží se získat momentálně žádané a módní senzační informace, pomocí kterých by možná získali vnitřní klid nebo by se veřejně zviditelnili (skutečné nebo smyšlené esoterické společnosti jsou vzhledem ke své tajemnosti a nedostupnosti často využívány jako rekvizita v literárních a filmových dílech, v nichž jsou nastíněny různé teorie spiknutí nebo fiktivní historie [4].

Řádový požadavek kladený především na způsob žití podle morálních pravidel (Zákonů Řádu), je pro mnohé nezajímavý a omezující. Omezit totiž sám sebe, své hmotné zájmy, tužby a vášně, je totiž to nejtěžší, co člověk může pro svou osobu v životě zde na Zemi vůbec učinit.

Řád se svou naukou definuje jako náboženství, které teoreticky i prakticky pojímá a vysvětluje vztah jednotlivého člověka i řádového společenství k Trojjedinému Bohu, tedy k entitě, ze které pochází, co ho přesahuje a na kterém je zcela závislý. Řád se nezabývá ani astrologií, věštěním nebo magií, kabalou či alchymií, tak jak je velmi běžné u esoterických skupin.

Další nepřesností, kterou někteří autoři rádi uvádí, je zařazování duchovních společností mezi pravá, resp. nepravá náboženství. Toto dělení je velmi zavádějící, protože každé náboženství, pokud neslouží jako zástěrka hmotných zájmům, je pravé, každé náboženství předkládá Boží Pravdy svým způsobem, ovšem vždy ve vztahu k jedné primární entitě – k Bohu.

Problematický může být pro někoho 4. článek Programu Řádu, který říká: „Řád hlásá existenci a vůli Boha Trojjediného zde na Zemi a v celém vesmíru, kterážto vůle je zakotvena v sedmi spisech, Sloupech Řádu, vypracovaných za příkazu a za pomoci nadpřirozených bytostí“.

Z uvedeného článku je zřejmé, že zakladatelé Řádu byli při tvorbě základů Řádu vedeni „nadpřirozenými“ bytostmi, způsobem, který jim nějakým způsobem umožňoval přímo komunikovat. Tento článek Programu pak může mnohé svádět k myšlenkám o sdělení tajných, magických a jedinečných informací, které zakladatelé buď zašifrovali do znění Sloupů Řádu, nebo ukryli zvláště rafinovaným způsobem.

Přitom je naprosto logické, že kdyby tomu tak skutečně bylo, první informace, která by byla tajná nebo alespoň neveřejná, je výše uvedený 4. článek Programu Řádu.

Ani v Řádu nelze zcela vyloučit esoterické jádro, které ostatně mají všechny církve a náboženské společnosti, nicméně řádová nauka postrádá, byť jen náznakem, jakékoli dualistické pojetí teologické nauky a praktické cesty. Základem všeho ve vesmíru je Bůh Trojjediný, vše ostatní je jen Jeho dočasné stvoření.

Ovšem už při povrchním studiu a zkoumání řádové nauky je zřejmé, že řádová nauka je spíše exoterická, tzn. je určena v plné šíři všem lidem jako obecně známé vědění, bez ohledu na to, zda je dotyčným členem Řádu, jeho příznivcem, členem jiné církve či náboženské společnosti či dokonce bez vyznání.

V Řádu existuje jen jedna komunikativní a informační platforma, ať již pro členy či nečleny Řádu, jen jedna teologická i liturgická platforma. Důvod, proč Řád poskytuje vzdělání v řádových školách jen pro své členy, je jen ryze praktický – všechny informace získané v rámci řádového vzdělávání jsou dostupné prakticky všem lidem.

Závěrem lze tedy shrnout, že zařazování Řádu mezi esoterická náboženství není věcně správný. Skutečnost, že základy řádové nauky byly vypracovány za příkazu a za pomoci nadpřirozených bytostí, neposkytuje žádný důvod k domněnce, že Řád disponuje informacemi, vědomostmi či naukou, která je určena jen pro úzký okruh privilegovaných členů. Pokud zakladatelé Řádu získali informace, které nejsou uvedeny v oficiální řádové nauce, jsou to informace osobního charakteru a nemají žádný vliv na teologický základ řádové nauky.

Zmínky o Řádu na internetu v souvislosti s esoterismem

* Článek Esoterismus – o oživení zájmu o esoterismus [3]
* Pojednání Netradiční náboženství u nás nebo Náboženství a sekty v České republice od p. Z. Vojtíška nebo [5],
* Bakalářská práce od p. J. Uhlířové o sektách a nových náboženských hnutí [8]
* Článek převzatý z časopisu POLICISTA 8/1998 [9]
* Článek Sekty v ČR z 27. října 2008 [10]
* Wapedia – Mobilní Encyklopedie [12]
* a další

Seznam zdrojů

1. <http://www.david-zbiral.cz/Zapadni-esoterika.htm>

1. <http://www.panna.cz/panna/clanek/16--ezoterika-a-martinismus.html>

1. <http://www.sekty.cz/texty/netradicni_nabozenstvi/kap1/esoterismus.html>

1. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Esoterismus>
2. VOJTÍŠEK, Zdeněk. *Netradiční náboženství u nás.* Dingir, Praha 1998. s. 7 (integra.fost.sk/clanky/zdenek\_vojtisek.pdf)
3. VOJTÍŠEK, Zdeněk. *Náboženství a sekty v České republice*. s. 3
4. http://charlijen.net/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=14
5. UHLÍŘOVÁ, Jarmila. DiS. Sekty a nová náboženská hnutí v životě člověka. Bakalářská práce, s. 8

1. <http://www.vpsmvbrno.cz/osobni/jedlicka/sekty/sekty.html>

1. <http://nw2.blog.cz/0810/sekty-v-cr>
2. <http://wapedia.mobi/cs/%C5%98%C3%A1d_ochr%C3%A1nc%C5%AF_Bo%C5%BE%C3%AD_v%C5%AFle_na_Zemi>
3. http://wapedia.mobi/cs/%C5%98%C3%A1d\_ochr%C3%A1nc%C5%AF\_Bo%C5%BE%C3%AD\_v%C5%AFle\_na\_Zemi

1. Orfismus (fil.) – učení o blaženosti na onom světě, dovolávající se bájného pěvce Orfea, blízké pozdějšímu stoicismu [↑](#footnote-ref-1)