# Тірек нүктесі/тұғыр

# Жер бетіндегі тіршіліктің пайда болуының теориясы

Бірінші блокты қарастырайық: тарих бастауы немесе миссияға көзқарас.

Миссияға көшпес бұрын, тірек нүктесін немесе жердегі тіршіліктің пайда болуының негізгі теорияларын қарастырайық. Бізге тұғыр табу үшін осыны білу керек. Биологиялық организмдердің қалай және не үшін өмір сүретінін білу арқылы біз неге миссиямыз басқа емес, дәл осындай екенін түсіне аламыз.

Жердегі тіршіліктің пайда болуының екі негізгі теориясы бар: Үлкен жарылыс теориясы және Креационизм.

Үлкен жарылыс теориясы біздің ғаламның бір бастапқы шағын сингулярлы күйден пайда болғанын айтады. Басқаша айтқанда, біздің Ғалам энергияның, температураның және қысымның тығыздығы жоғары бір кішкентай нүктенің жарылуы нәтижесінде пайда болды. Содан бері ол үздіксіз кеңейіп, температура біртіндеп төмендеп келеді.

Креационизм өз кезегінде латынның «creatio», жарату деген сөзінен шыққан. Бұл діни-философиялық концепция, оған сәйкес бүкіл тіршілікті, бүкіл ғаламды Жаратушы жаратқан.

# Үлкен жарылыс теориясы

Үлкен жарылыс теориясына сәйкес, біздің ғалам сингулярлық күйде болған бір кішкентай нүктенің жарылуы нәтижесінде пайда болды. Бірақ көптеген ғалымдар, дәлірек айтқанда, олардың ешқайсысы нүктеге дейін не болды, ол қалай пайда болды, соққы толқыны қайда, жарылыс фронттары қайда, біз қай жерде және т.б. сұрақтарға жауап бере алмайды. Яғни, Үлкен жарылыс теориясы бұрын не болғанын білмейді, кейін не болатынын білмейді, бірақ дәл қазір біз осындамыз дейді.

Естеріңізде болса, **Тиімділік** - бұл процестің тиімділігін өлшеуге болатын сызғыш, ол мақсатқа қатысты есептелінеді. Мақсатыңыз болмаса, тиімді болмайсыз. Бірақ тиімділік үшін қай жерден келе жатқаныңыз, тірек нүктесі, де маңызды.

Осылайша, тиімділікті үлкен жарылыс теориясымен байланыстыруға ешқандай мүмкіндік жоқ. Өйткені,бұл теорияның не мақсаты, не бастауы жоқ. Үлкен жарылыс теориясына сәйкес, бәрі мағынасыз, әлемді хаос басқарады, біз тек сол жарылыстың бір бөлшегіміз және не боларын білмейміз.

Сондықтан бұл теория маған тірек берудің орнына, сұрақтарыма жауаптар берудің орнына, керісінше, мені толығымен шатастырып жібереді, жаңа сұрақтар туғызады. Бұл теория біздің өмірімізді қиындатады, ал біз оны жеңілдетіп, тиімдірек еткіміз келеді, өз мақсаттарымызға жеткіміз келеді. Сондықтан бұл тұрғыдағы Үлкен жарылыс теориясы бізге мүлдем сәйкес келмейді.

Үлкен жарылыс теориясы бізді адастыратын қосымша фактор - бұл біздің адам ретіндегі біліміміздің мүмкіндігі.

Ғалам өте кең. Егер сіз оның радиусын алсаңыз, онда ол шамамен 46 миллиард жарық жылы болады. Ол кем дегенде 200 миллиард галактикадан және біз көретін бөлігінде ғана шамамен 1025 планетадан тұрады. Әлемде 13,8 миллиард жылда шамамен 1091 бөлшек құрылған.

Бұл өте үлкен шамалар, бірақ сонымен бірге біз олардың шегі бар екенін түсінеміз. 13,8 және 90 миллиард арасында айырмашылық бар. Бұл теория бізге әлемнің пайда болуын түсіндіре отырып, білімнің шектеулі екенін көрсетеді. Біз бүкіл ғаламды, әлемді зерттеп, біле алмаймыз. Біз білетіндей, Әлем шексіз, ал біздің біліміміз шектеулі.

Бұл тұрғыда мен ғылымға шам бағанасы (фонарный столб) сияқты қараймын. Егер ғылым шам бағанасы болса, онда ол жарықтандыратын аумақ ғылымның азды көпті білетіні. Ал жарықпен қамтылмағанның барлығын біз білмейміз. Шағылыстырғыштарды қалай қойсақ та, шамның қуатын арттырсақ та, бүкіл шексіз аумақты жарықтандыру мүмкін емес.

Осы орайда мен сіздерге ғылымға күмәнмен қараңыз дегім келеді. Ғылым абсолют емес, ол барлық затты білмейді.

# Панспермия, биологиялық және биохимиялық эволюция

Үлкен жарылыс теориясы ғаламның қалай пайда болғанын түсіндіреді. Ал тірі жандардың қалай туып, қалай дамығаны эволюция (биологиялық эволюция) теориясы арқылы түсіндіріледі. Биологиялық эволюция латынның «эволюцио» немесе өрістету (развертывание) сөзінен шыққан. Бұл табиғи сұрыпталу негізінде тірі табиғаттың даму процесі. Тірі ағзалардың өзгеруі мүмкін деген болжам ең бірінші рет сонау ежелгі грек философтары кезінен кездеседі. Содан бері бұл болжам әртүрлі формада, теорияда кездесті. Кейін Чарльз Дарвин Жер шарын аралап, саяхаттағанда табиғи сұрыптау механизмімен орын алатын эволюцияны ашты.

Табиғи сұрыпталу заңының үш негізгі сипаттамасы не тармағы бар:

1. Дүниеге келген ұрпақ саны тірі қала алатын ұрпақ санынан көп болып туылады.
2. Әртүрлі ағзаларда әртүрлі белгілері (черты) бар, бұл тірі қалу деңгейі мен ұрпақты болу ықтималдығының айырмашылығына әкеледі.
3. Барлық белгілер (черты) тұқым қуалайды

Осы үш тармақты мұқият қарастырсақ, эволюция не дейді? Эволюция белгілі бір түрлердің бір нәрседен қалай пайда болғаны және олардың қалай өсіп, дамитындығы туралы айтады. Бірақ байқаңыз, өмірдің қайдан пайда болғаны, тіршіліктің қалай пайда болғаны, бұл өмірді кім жасағаны туралы бір ауыз сөз жоқ.

Атеист ғалымдардың тіршіліктің қалай басталғаны туралы екі ұсынысы бар:

1. Панспермия- өзге ғаламдық өркениеттердің Жерге тіршілік әкелуі (тіршілікті сырттан Жерге әкелу)
2. Биохимиялық эволюция- әртүрлі химиялық компоненттердің (бейорганикалық табиғат) қосылуы, араласуы арқылы тірі табиғаттың пайда болуы

Осы екі теорияны да қарастырайық. Панспермия тек Жер бетінде өмірдің қалай пайда болғанын түсіндіреді, бірақ оның басқа планетада қалай пайда болғанын, ғаламда өмір қалай пайда болғанын түсіндіре алмайды.

Сондай-ақ тірі емес, бейорганикалық заттардан тірі жанды құруға болатынын әлі ешкім дәлелдей алған жоқ. Бұл тіптен мүмкін болса да, мұның мүмкіндігі миллиард, триллонмен емес, шексіздікке жақындайтын сандармен есептеледі.

# Креационизм

Креационизм - бұл дүниедегі барлық нәрсені Жаратушы жаратқан деген теория.

Бұл теория бізге 4 негізгі постулатты береді, соның негізінде біз тиімді өмірдің негізін қалай аламыз.

1. **Әр нәрсенің себепшісі бар.** Алла немесе Жаратушы бұл өмірді, ғаламды жаратты десек, ол себепші болады. Ол барлық нәрсенің, осы ғаламның, Жердегі тіршіліктің пайда болуының себепшісі. Осыдан түйетін ой - Себеп бар болса, салдары да бар.
2. Жаратылғанның бәрі жайдан- жай жаратылмаған. **Әр нәрсенің мақсаты немесе мәні бар.** Осыдан түйетін ой- біз жайдан-жай дүниеге келмедік, біздің өміріміздің мәні бар.

Мысалы, балғаны алайық. Бұл балғаны біреу жаратты, Сондықтан ол себепші. Ол балғаны жаратқанда оны қандай да бір мақсатпен жаратты, яғни балғаның мәні бар (шеге қағу).

1. **Таным-білім шектеулі және белгісіздіктің, білмсейтініміздің шексіз өрісі бар**. Ғылым шам бағаны секілді дегенімізді есіңізге түсіріңіз.
2. Төртінші постулат **бізге беймәлім нәрселермен қалай қарым-қатынас жасау керектігін түсінуге мүмкіндік береді**.

Раймонд Далио, американдық инвестор-миллионер, айтқандай: Сіз білетін нәрсені қалай басқаратыныңыз маңызды емес. Маңыздысы сіз білмеген нәрсені қалай басқаратыныңыз. Креационизм бізге еймәлім нәрселермен қалай қарым-қатынас жасау керектігін түсінуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ біз білмейтін нәрселерді қалай басқаруға, тым болмағанда біз білмейтін заттардан күтпеген мәселелер пайда болмас үшін қандай стратегия жасауымыз керектігін түсіндіре алады. Креационизмнің осы төрт постулатының практикалық және қолданылатын құндылығы осыда.

Осылайша, біз креационизм теориясының бізге ең қолайлы екенін білдік.

Бұл теорияларды талдау бізге сенімсіздік пен қорқыныштан айырылуға, тірек нүктесін қалауға керек. Тіршіліктің қалай пайда болғанын, өмірдің мәні неде екенін білу арқылы біз өз Миссиямызға нақты сеніммен жетуге көмек береді. Сенімсіз, әрнәрседен қорқатын адам тиімді, бақытты бола алмайды.

**Бізге белгісіз және бізді қоршаған барлық нәрселермен дұрыс қарым-қатынас жасауға көмектесетін жалғыз шарт - бұл сенім (вера).**

# Сенім

Борис Кригер, канадалық философ, айтқандай: Өмір сүруге көмектесетін нәрсеге сену керек, ал өмір сүруге кедергі болатын нәрсеге сенбеу керек.

Бұл дәйек сөз тиімділік практиктары үшін таптырмас ереже.

Сенім, вера, сөзі латынның шыншыл деген мағынаны білдіретін «верус» сөзінен шыққан. Сенім – дәлелсіз бір нәрсеге берік сену, нану. [Вера- это твёрдое убеждение в чём-то при отсутсвии доказательств]

Сенім - үміттенген нәрселерді жүзеге асыру және көрінбейтін нәрселерге кепілдік беру, сену. [Вера- это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.]. Сенім - бұл сіз күткен нәрсенің орындалатынына сену. Тіпті көре алмасаңыз да, оның болатынына сенімдісіз.

Сенім - бұл біз үміттенетін нәрсеге берік наным және көрінбейтін заттығ шындық екендігіне сенімділік. [Вера это твёрдое убеждение в том, на что мы надеемся и уверенность реальности нивидимого.]

Сенім - бұл танудың, білудің (познаваемое) шектеулі екендігіне сананың келісімі және танылмайтын, біз білмейтін (непознаваемое) заттарды жоғары сананың бар болуы арқылы түсіндіру. [Вера- это cогласие разума с тем, что область познаваемого ограничена и объяснение всего непознаваемого наличием более высокого разума.]

Сенім әрекетті бастаушы және энергияны босатушы болып табылады. [Вера- это стартер для действия и высвобождения силы.]. Біз белгілі бір мақсатқа жете алатынымызға сенгеннен кейін ғана сол мақсатқа жету жолындағы нақты іс-әрекетті бастаймыз. Бұл жерде сенім ұғымын біз діни тұрғыдан емес, өз ісімізге, өз мүмкіншіліктерімізге сенім, біз нақсы істі жасағанда белгілі бір нәтижеге жететінімізге сенім ретінде қарастырамыз.

Сенім - үміттің негізі. [Вера- является фундаментом надежды].

Менің айтатын сөздерімнің көпшілігі дінге сәйкес келеді, бірақ бұл мен сіздерді еріксіз дінге өтуге бұрмалап жатыр деген сөз емес. Әрбірден кейін, дін жайдан-жай ғана бар емес. Ол пайдасы болмаса немесе қажетсіз болса, адамдар баяғыда оны алып тастар еді.

Көбіне Сенім, Ұміт және Сүйіспеншілік дінде көп кездесетін ұғымдар және олар дәл осы ретте кездеседі. Сенім, Үміт және Сүйіспеншілік іс-әрекеттердің дұрыс реттілігінің формуласы болып табылады.

Біріншіден, әрекет жасамас бұрын, сіз өзіңізге сенуіңіз керек, өз іс-әрекеттеріңізге сенімді болуыңыз керек және сіздің әрекеттеріңізден кейін белгілі бір нәтиже болатынына сену керек. Өз әрекетіңізге сенгеннен кейін сіз әрекет етесіз және нәтиже болады деп үміттенесіз. Үміттенсеңіз, сіз сыйынасыз, Жаратушыға, ғаламға немесе басқа нәрсеге сыйынасыз. Сенім мен үміттен кейін Сүйіспеншілік/Махаббат келеді. Сүйіспеншілік - бұл энергияның белгілі бір түрі. Егер сіз бірдеңе жасасаңыз, оны сүйіспеншілікпен жасаңыз.

# Ғалам және креационизм теориялары

Енді барлық күмәндардан арылу үшін барлық теорияларды бір-бірімен байланыстырып көрейік.

Менің көзқарасым бойынша, таза теориялық тұрғыдан, мен үлкен жарылыс болды деп есептеймін. Ғалам үлкеюде, кеңеюде, термодинамиканың 2-ші заңына сәйкес. Бұл үлкен жарылыс теориясына да, креоционизмге де қарсы келмейді.

Креационизм тұрғысынан үлкен жарылыс Аллаһтың ғаламды жаратуда қолданған көптеген жолдарының, мүмкіншіліктерінің бірі деп айтуға болады. Кішкентай сингулярлы нүктеден бұрын Жаратушы болған деп айта аламыз. Ол барлық жерде. Ол кішкентай нүктені жасады, кейіннен бұл нүкте жарылып, ғаламды жасады.

Ең бастысы, себеп-салдарлық байланыс бар екенін түсінуіміз керек. Құдай бол деді және Үлкен жарылыс болды.

Келесі, Дүниедегі барлық тіршілік иелері эволюция теориясы бойынша дамиды. Эволюция теориясының өзі тиімділік заңының көрінісі. Өйткені тиімді, епті түр/ағза тірі қалады.   
Эволюция теориясын немесе тиімділік заңын Жаратушының өзі жасаған деуге болады.

Көптеген адамдар, ғалымдар, атеистер Үлкен жарылыс теориясына, эволюцияға сенеді. Бірақ бұл заңдарды, теорияларды кім жасады? Әрине, Жаратушының өзі. Креационизм мен Үлкен жарылыс теориясын біріктіруге бізге не кедергі? Ештеңе! Ақыр соңында, бізге нақты түсініктеме және өз өмірімізді одан әрі құруды бастауға өзімізге тірек нүктесі қажет.

Одан әрі, Алла Тағала бұл дүниені жаратқан болса, оның қандай да бір жоспары болған және бұл дүниені қандайда бір мақсаттта жаратқан. Сондықтан бұл дүниеде бәрі мағыналы. Бұл жерде мен ғылымға қайшылық көріп тұрған жоқпын. Ең ұлы ғалымдардың өзі бір нәрсені зерттеген сайын Жаратушының бар екеніне соғұрлым көз жеткізетінін айтқан. Ғылымғы сәйкес тіпті хаоста тәртіп, рет бар.

Келесі, Адамның танып-білуінің (позноваемое) де шегі бар. Қандай құрылғылар ойлап табылса да, ғылымды қалай жетілдірсек те, беймәлім дүние тым үлкен. Тіпті үлкен емес, шексіз. Сондықтан ғылымның әрдайым шегі бар, ал беймәлім дүние шексіз.

Сенім – бізге беймәлім шексіз дүниемен сәтті қарым-қатынас орнатудың жалғыз жолы. Сенім- ешқандай дәлел жоқ затқа берік сенім.

Осылайша біз тірек нүктесін тұрғыздық. Енді біз өмірдің мәні неде, біз неге дүниеге келдік, яғни, біздің миссиямыз неде деген сұрақтарды талқылай аламыз.

# Адам және Ғалам

Ғалам, объективті түрде, сізсіз басқаша болар еді. Сіздің қатысуыңыз, осы ғаламда бар болуыңыз арқылы сіз оған ерікті не еріксіз түрде әсер етесіз. Сіз мұны аксиома ретінде қабылдауыңыз керек.

Сіз ғаламға әсер ететіндіктен, жақсы не жаман әсер екеніне қарамастан, сіз оған әсер ету үшін осы дүниеге келдіңіз. Әйтпесе, бұл Ғалам сізді қажетсіз бөлік ретінде қабылдамаушы еді немесе сіз мүлдем туылмас едіңіз. Ғалам қажетсіз нәрселердің барлығы қабылданмай, оларды жою арқылы жұмыс істейді.

Сіз бұл дүниеге ғаламға әсер ету үшін келгендіктен, оған қандай/қалай әсер ететініңізді өзіңіз шешесіз. Яғни сізде ерік-жігер бар,таңдау еркіндігі бар. Бұны дін де жоққа шығармайды. Бірақ сіз ненің негізінде шешім қабылдайсыз? Сіз, әрине, өзіңіздің қалауларыңызға, бейімділіктеріңізге, мінезіңізге, таланттарыңызға, қабілеттеріңізге және темпераментіңізге қарай шешім қабылдайсыз. Ал сіздің мінезіңіз, қабілеттеріңіз, таланттарыңыз және тағы басқалары қайдан пайда болды? Тіпті жаңа туған нәрестелерде де олардың мінезі көрінеді. Осылайша, барлық балалар бұл әлемге қандай да бір бейімділіктер мен мінездерімен дүниеге келеді. Барлық адамдардың мінездері, темпераменттері, таланттары әртүрлі десек, бұның да мағынасы бар. Сондықтан әртүрлі адамдардың өмірдегі мақсаттары мен миссиялары да әртүрлі.

Бұл дүниеде әр нәрсенің өзіндік сипаттары (характеристика) бар және олардың барлығы әртүрлі. Бұдан біз заттарға, адамдарға, тіршілік иелеріне тән барлық сипаттар олардың осы дүниедегі мақсаттарына байланысты берілген деген логикалық қорытынды шығарамыз.

# Алдын ала берілген мақсат (предназначение). Ерік бостандығы (свобода воли) және адамның тағдыры (предопределение)

Енді Жаратушымен пешенемізге жазылған тағдыр немесе алдын ала жоспарланған өмір тақырыбын талдайық.

Біз бұл тақырыпты дін тұрғысынан қарастырмаймыз. Біз оны тиімділік заңдылықтары тұрғысынан қарастырамыз, бұл қажет пе, қажет емес пе, егер қажет болса, ол діни адамдар мен дінге сенбейтіндер үшін қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін.

Креационизм теориясына қайта оралайық. Креационизм теориясы Жаратушымен берілген басты мақсат (предназначение) пен тағдыр (предопределение) туралы айтады.

Божественное предназначение = Креационизм бұл дүние мен өмірді Жаратушы жаратты дейді. Яғни, себепкер болды. Оған қоса Ол барлық затқа мағына, яғни мақсат, миссия берді.

Осыған сәйкес, Әр адам бұл дүниеге белгілі бір себеппен келді, жайдан-жай емес. Бұл дүниеде әрбір адамның миссиясы бар. Әр адамның өз қалауына сәйкес әрекет ету еркіндігі (свобода воли) бар.

Себеп-салдарлық байланысқа, әр нәрсенің өзіндік мәні, мақсаты бар екеніне сенбейтін адамға өз өмірін тиімді құру қиын болады.

Енді Жаратушымен пешенемізге жазылған тағдыр (божественное предопределение) тақырыбын талдайық. Бұған сәйкес біз дүниеге келмес бұрын періштелермен, Жаратушымен біздің бар өміріміз алдын ала жазылған. Біз жақсы не жаман іс жасасақта, бұл біздің пешенемізге жазылғаны, оның алдын ала алмаймыз. Бұл өте пессимистік болып көрінеді. Сондықтан біреу күні бойы диванда жатуға болады деп айта алады, өйткені болуы керек нәрсенің бәрі өздігінен болады, өйткені ол алдын ала жазылған деп түсіндіруі мүмкін.

Ислам бұл дүниеде екі нәрсе ғана міндетті түрде орын алады, одан құтыла алмайсың дейді. Бұл өлім уақыты және пешенесіне жазылғаны.

Пешенемізге жазылған тағдыр мен ​​ерік бостандығын қалай үйлестіруге болады? Дін сонда адамның еркі жоқ дей ме? Жоқ, барлық діндер адам өз еркі бойынша таңдау жасап, өмір сүре адлады дейді, яғни ерік бостандығы бар. Әйтпесе марапат пен жазаның мәні болмас еді. Әр дін жұмақ пен тозақ бар дейді. Адам солардың біріне жасаған істеріне, өмірде жасаған таңдауларына қарай түседі. Бұл адамның бойында еркіндік, ерік бостандығы бар екенінің тағы бір дәлелі.

Осы жерде біз үлкен қайшылыққа келеміз. Бір жағынан, адам өз қалауынша іс-әрекет етуге ерікті. Басқа жағынан, бәрі алдын ала белгіленген, алдын ала жазылған. Бұл қалай болғаны?

Ал енді мен сіздерге келесі теорияны ұсынамын, бұл қайшылықты мен өзіме қалай түсіндіретінім.

Есіңізде болсын, адам бұл дүниеге белгілі бір қасиетпен, дарындылықпен, қабілеттермен және т.б. келеді. Сонымен, егер сізге боксшы болу жазылса, сіз диванда жата алмайсыз, сіз қозғалғыңыз, жаттыққыңыз, сүйікті ісіңізбен (бокспен) айналысқыңыз келеді. Сізге берілген барлық қасиеттер сізді боксшы болуға дайындайды, боксшы болуға көмектеседі.

# Пешенеге жазылған тағдыр (предопределение) концепциясы

Пешенеге жазылған тағдыр (предопределение) концепциясының бізге көмектесетін, бізге берер тағы екі практикалық мәні бар:

1. Ол көңілімізді қалдырмауға, *өткенге өкінбеуге* көмектеседі. Егер сіз пешенеге жазылған тағдырға сенсеңіз жіне жаман бірдеңе орын алса, сіз түңілмейсіз, өзіңізді аяп, өмірден көңіліңіз қалмайды. Керісінше, сіз: «Құдай осылай болуды қалайды» дейсіз. Яғни тағдырға сену адамға өзінің сәтсіз өткенімен көнуге көмектеседі.
2. Ол болашақпен келісуге, болашаққа сенуге көмектеседі. Мысалы, сіз белгілі бір әстерді жасап, сосын Алла қаласа нәтижесі шығады деп ойлайсыз. Не болмаса, осы жолда орындалмаған мақсаттарыңызға Алла қаласа, пешенеңізге жазылған болса, болашақта жетермін деп ойлайсыз. Осылайша сіз *болашаққа сеніммен, үмітпен қарай* аласыз. Кейде адамдар дұрыс қадамдар жасаса да, мақсатына жете алмайтын кездері болады. Себебі, олар нәтиже боларына сенбейді, болашаққа күмәнмен қарайды, сондықтан да өздеріне, өз күштеріне сенбейді. Пешенесіне жазылған тағдырға сенетін адамдар болса, мен қазір маған тәуелді заттарды істеймін, өзім жасай алатын заттарды істеймін, сонсын болары болар дейді. Осылай пешенеге жазылған тағдыр *адамға батылдық береді*.