**RADA DEVÍTI**

První zprávy o "Radě devíti" pocházejí z paranormálního výzkumu amerického biofyzika Andriji "Henryho" Puhariche, který získal doktorát na univerzitě v New Yorku. na Northwestern University v roce 1947. V roce 1948 založil Puharich soukromou výzkumnou společnost. v Glen Cove ve státě Maine výzkumnou laboratoř nazvanou Round Table Foundation, v níž začal pracovat s různými médii. Čím se Puharichův paranormální výzkum vyznačoval. v následujících desetiletích bylo to, že si zajistil finanční prostředky od bohatých příznivců na vybudování „Faradayovy klece", tj. kovové mříže blokující vnější elektromagnetické rušení, kde se mohli být testováni potenciální senzibilové. Velký zájem projevila americká a francouzská armáda, když Puharich zjistil, že Faradayova klec výrazně zvyšuje výkonnost média.

V roce 1952 Puharich svůj výzkum prezentoval na tajném zasedání Pentagonu v článku nazvaném "Vyhodnocení možného využití mimosmyslového vnímání v psychologické válce". Puharichův paranormální výzkum byl raným příkladem toho, jak se vojenská zpravodajská komunita snažila zjistit, zda lze psychické jevy využít jako zbraň a/nebo pro účely shromažďování zpravodajských informací. V prosinci 1952 pozval Puharich do své laboratoře indického mystika Dr. D. G. Vinoda, který tvrdil, že channeluje mimozemské entity. Puharichův životopisec H. G. M. Hermans popsal, co se následně stalo:

*Když Vinod vstoupil do velkého sálu, stala se zvláštní věc. Aniž by řekl jediné slovo nebo si dokonce svlékl kabát, šel rovnou do knihovny, jako by tam byl už předtím. Posadil se na pohovku a okamžitě upadl do transu. Pak, přesně v devět hodin večer, se z jeho úst ozval hluboký zvučný hlas, naprosto nepodobný jeho vlastnímu vysokému, měkkému hlasu, který říkal dokonalou angličtinou bez přízvuku:*

*"Jsme Devět principů a sil, osobností, chcete-li, pracujících v naprosté vzájemné implikaci. Jsme síly a podstatou naší práce je zdůrazňovat pozitivní, evoluční a teleologické aspekty existence. Teleologií nemám na mysli teleologii lidské derivace v multidimenzionálním pojetí existence. Teleologii budeme chápat ve smyslu jiné ontologie. Zjednodušeně řečeno, akcentujeme určité směry tak, jak se naplní osud stvoření. Navrhujeme, abychom s vámi v některých podstatných ohledech pracovali ve vztahu rozporu a protikladu. Budeme negovat a revidovat část vašeho díla, čímž mám na mysli dílo v té podobě, v jaké jste ho předložili. Jde o to, že chceme začít úplně v jiné dimenzi, i když je pravda, že vaše dílo k tomu samo o sobě vedlo. Hluboce si vážím vaší delikátnosti k velké věci míru, kterou je naplnění finitesimální existence. Mír není bezbřehost. Mír je nedílným plodem osobnosti. Navrhli jsme vás využít, a tak vás naplnit. Mír je proces a projeví se teprve postupně. Máte ho dostatek; mám na mysli trpělivost, která je v tomto velkolepém dobrodružství tak hluboce potřebná. Ale dnes, v okamžiku našeho příchodu, začíná nejbouřlivější a nejvelkolepější fáze vašeho díla“.*

Tím začala nová etapa Puharichova života a bádání. Puharich a malá skupina se sešli na sezeních u Kulatého stolu, aby vyslechli channeling doktora Vinoda o "devíti principech a silách" (Rada devíti), kteří o sobě tvrdili, že jsou starověkými bohy v egyptské mytologii – Ennead (z řeckého "ennea", devět). Egyptská Enneada byla nejstarším mýtem o stvoření a popisovala devět bohů, kteří vzešli z jednoho, jenž se předtím vynořil z prázdnoty. Následující citát je připisován jednomu z těchto raných sdělení Kulatého stolu s Devíti:

*Já jsem počátek. Já jsem konec. Já jsem vyslanec. Původně jsem však byl na planetě Zemi před 34 000 vašimi lety. Já jsem rovnováha. A když říkám "já" - myslím tím proto, že jsem emisarem Devítky. Nejsem to já, ale je to skupina... Jsme devět principů vesmíru, a přesto jsme dohromady jeden.*

Koncem ledna 1953 se Dr. Vinod vrátil do Indie a Puharich zahájil to, co se proměnilo ve dvacetileté pátrání s různými médii, aby obnovil komunikaci s Radou Devíti, potvrdil jejich existenci a zveřejnil jejich učení světu. Puharichovo nové pátrání však bylo hrubě přerušeno americkou armádou, která se rozhodla ignorovat jeho předchozí propuštění ze zdravotních důvodů vydané v roce 1947 a povolala ho v únoru 1953 do vojenské služby jako kapitána zdravotnického sboru v Armádním chemickém centru v Marylandu. Tím začala kontroverzní etapa jeho života, kdy byl spojen s armádním výzkumem chemického, radiologického a bakteriologického boje prováděným v nedalekém zařízení Fort Detrick v Marylandu. Puharichův průkopnický psychický výzkum byl utajován a bylo mu odepřeno bezpečnostní prověření, aby mohl pokračovat ve výzkumu u Kulatého stolu, pokud nevstoupí do armády. Tento zvrat událostí vedl k tomu, že se cítil "umlčen". Na situaci si stěžoval v dopise:

*Pokud záměrem lidí z armády nebylo využít mých zkušeností, ale zpomalit mou práci v Maine, rozhodně odvedli dobrou práci. I když si uvědomuji, že bych nemohl získat bezpečnostní prověrku, kdybych nebyl v armádě pod 24hodinovým dohledem, byla to vysoká cena.*

Puharichovo naverbování tak brzy po setkání s Vinodem a navázání jasné komunikace s Radou devíti a utajení jeho psychického výzkumu nebylo náhodné. Zde stojí za zamyšlení, že stejně jako se v jeho životě záhadně objevila Rada devíti s mocným kanálem k vyšším naukám a spolehlivými informacemi z pozitivního mimozemského zdroje, chtěla "druhá strana" - negativní mimozemšťané – tuto možnou spolupráci co nejrychleji utnout. Jako účinný způsob, jak tohoto cíle dosáhnout, se jevilo jeho naverbování do americké armády – umlčet Puharicha, jak sám řekl.

Po ukončení služby v armádě v roce 1955 musel Puharich vzkřísit svou organizaci Kulatý stůl, která se během jeho nepřítomnosti rozpadla. Nadále vyhledával různé senzibily, s nimiž spolupracoval, ale ve všech případech se nepodařilo obnovit spolehlivé spojení s Devítkou. Jasnovidci, s nimiž pracoval, trpěli mnoha emocionálními a psychologickými problémy, což opět vyvolávalo možnost, že nějaká vnější síla sabotuje Puharichovo úsilí. V roce 1971 se Puharich seznámil s mladým izraelským senzibilem Uri Gellerem, který začal dostávat zprávy od entity, jež si říkala "Spectra" - údajně vědomého superpočítače na vesmírné lodi – a která souhlasila s Puharichovou domněnkou, že je spojena s "Devíti principy". Geller channeloval zprávy od Spectra/Devítky, které "upozornily Puharicha na jeho životní poslání, jímž bylo využít Gellerova talentu k upozornění světa na blížící se hromadné přistání vesmírných lodí, které přiveze zástupce Devítky".

Puharich přivezl Gellera do USA, aby ho v srpnu 1972 nechal otestovat výzkumníky paranormálních jevů ze Stanfordského výzkumného institutu (SRI), kteří zveřejnili podrobnou zprávu potvrzující Gellerovy psychické schopnosti. Zpráva SRI vedla k velké kontroverzi, časopis Time publikoval úderný článek s použitím komentářů dvou vědců z Pentagonu, kteří zprávu SRI vyvraceli a označovali Gellera za podvodníka. Nicméně tato kontroverze udělala z Gellera a Puharicha národní celebrity a vedla k jejich vystoupením před velkým univerzitním publikem po celé zemi. Významní vědci, jako například Dr. Tom Bearden, se vyjádřili ke kontroverzi a k hrozbě, kterou psychický výzkum představuje pro dogmata materialistické západní vědy a moc "stínové vlády" manipulovat veřejným míněním:

Gellerova (a rychle i dalších) vystoupení v laboratorních podmínkách představovala novou monstrózní hrozbu pro představu, že člověk je jen robot a mozek je jen počítač na maso. Humbuk – a rozruch -, který vyvolal "Gellerův fenomén" a jeho rychlé rozšíření zájmu o paranormální jevy, byl nepopsatelný. Puharich prošel touto náhle se vynořivší kontrakulturou na světové scéně a elektrizoval mladou generaci na několika kontinentech. Z některých stran se zloba a jed namířený proti Andrijovi stupňovaly až téměř k šílenství.

Tajně, v zákulisí, se stínová vláda – která neslouží voličům, ale bohatým lidem, kteří řídí svět – obávala. Stínové ovládání obyvatelstva závisí na tom, že je přesvědčí o materialismu a postaví skupinu proti skupině, aby všechny udrželo v izolaci, a tudíž bezmocné. Evokace duchovní a morální podstaty člověka je jejich největším nepřítelem, neboť neustále vede ke sjednocování velkých skupin lidí, kteří tak dosahují politické a ekonomické moci spíše harmonií než nesouladem. A nyní tu byl začínající šaman, který podle nich představoval nepřijatelnou hrozbu pro status quo, protože jeho dílo elektrizovalo a sjednocovalo napříč uměle vytvořenými hranicemi mezi skupinami.

Puharich následně napsal o Gellerovi knihu s prostým názvem Uri, která se v březnu 1974 stala mezinárodním bestsellerem. Puharichův výzkum a jeho kniha Uri odstartovaly Gellerovu kariéru a učinily z něj mezinárodní psychickou superstar. Geller však začal být frustrován Puharichovou neúnavnou snahou přesvědčit vědeckou komunitu o reálnosti psychických jevů pomocí přísných experimentů, které Geller považoval za únavné a vyčerpávající. V červenci 1974 se Geller rozhodl s Puharichem a Radou devíti přestat spolupracovat, což vedlo k Puharichově nářku:

*"Seznam lidí, kteří byli vystaveni Radě Devíti, je nyní poměrně dlouhý a všichni selhali v přijetí závazku a odpovědnosti. Musím pokračovat!"*

Serendipity však rychle zasáhla a Puharich náhodou našel další kanál pro Radu devíti, který by měl potřebné odhodlání a emocionální stabilitu.

Psychická léčitelka a channelerka Phyllis Schlemmerová začala channelovat Devítku, když pomáhala Puharichovi vypořádat se s jiným psychickým léčitelem "Bobbym", který měl emocionální problémy. Na jednom z těchto prvních channelingových sezení se "Tom" (T), mluvčí Rady Devíti, vyjádřil k Puharichově (AP) dvaadvacetileté snaze obnovit komunikaci po setkání s doktorem Vinodem v roce 1952:

**T:** *Pracoval jsi s námi mnoho, mnoho let bez důkazů, za což jsme ti navždy vděčni.*

**AP:** Zdá se, že jsem ve zvláštním postavení, protože nemám sny, nemám vize. Nemám zvláštní vhledy.

**T:** *Vy máte vnitřní poznání.*

**AP:** Zdá se, že se řídím vírou.

T: *Poznání je víra. Jen věz, že od této chvíle budeme s tebou. Jste vedeni a jdete správným směrem.*

Po dalším ze Schlemmerových channelingových sezení, které se konalo 20. července 1974, se britský aristokrat a milionář sir John Whitmore rozhodl zavázat se, že pomůže Devítce tím, že bude sponzorovat budoucí výzkumné úsilí. Důvody, proč se Whitmore rozhodl podpořit Devítku svými významnými prostředky, popisuje Puharichova bývalá manželka a životopisec H. G. M. Hermans:

*Ráno 20. července 1974, po dalším channelingovém sezení, učinil John Whitmore rozhodnutí, že se zaváže k podpoře "Managementu", jak se Devítka sama nazývala. To hlavní, co ho přesvědčilo, že komunikace nejsou běžným psychickým jevem, ale že pocházejí z vnějšího zdroje, byl rozsah a rozmanitost informací, které mu sdělovaly. Management byl zřejmě pozorovatelem Země po tisíce let. Jejich sdělení obsahovala množství podrobností o vzniku a vývoji civilizace, o původu jazyků a mytologií a o rolích historických postav. Také zde byla celá kosmologie, zahrnující informace o pěti různých mimozemských civilizacích, jejich vnitřních vztazích, jejich technologii a o tom, jak Země souvisí s tímto kosmickým schématem. Vedení vědělo o současných politických situacích a událostech na Zemi a někdy poskytlo zajímavé informace o tom, co se dělo v zákulisí.*

V důsledku toho začalo více než dvacetileté spojení mezi Schlemmerem, Puharichem a Whitmorem o Radě devíti a objemných informacích, které se od roku 1974 předávaly. Ačkoli na počátku sezení byl Puharich ústředním pilířem, kolem něhož se spolupráce točila, v průběhu let se to změnilo, zejména poté, co 7. srpna 1978 jeho laboratoř Ossining Lab 9 zapálili dva žháři. Bylo jen štěstí, že nikdo z osob žijících v Ossiningu, mezi nimiž byli i rodinní příslušníci, nebyl zraněn. Puharich pevně věřil, že žháři byli vysláni CIA, která chtěla zastavit jeho nejnovější biofyzikální výzkum. V té době zkoumal vliv extrémně nízkých frekvencí (ELF-3 až 30 Hz), které byly tajně vysílány přes Zemi obřími rádiovými vysílači obrannými a zpravodajskými komunitami Sovětského svazu a USA.

Každá strana testovala technologii ELF na svém obyvatelstvu a území. Toto zneužití technologie, které jako první představil Nikola Tesla již v roce 1899 svým obřím zvětšovacím vysílačem v Colorado Springs – který využíval přirozené rezonance Země k přenosu ELF vln – bylo předmětem knihy, kterou se Puharich neúspěšně pokusil vydat kvůli nátlaku agentů CIA na potenciální vydavatele. Puharich uprchl do Mexika, protože se bál, že bude zavražděn dříve, než svou knihu dokončí. Tato nevyhlášená válka s použitím "Teslovy technologie" skončila až tajným příměřím, kterého dosáhli Ronald Reagan a Michail Gorbačov během svých summitů v Ženevě (1985) a Reykaviku (1986) o odzbrojení jaderných zbraní. mezitím Schlemmer a Whitmore pokračovali v channelingových sezeních s Radou devíti bez Puharicha během jeho dlouhé nepřítomnosti a potíží.

**Puharich a CIA**

Na tomto místě stojí za to se pozastavit u zatracující kritiky Puharicha jako agenta CIA podle vlivné knihy Clivea Prince a Lynne Picknettové The Stargate Conspiracy, protože takové tvrzení má jasné důsledky pro následné informace o Radě Devíti. Následuje jejich názor na Puharicha a CIA, který mnozí další hojně citují jako platný:

*Nedávný výzkum odhalil, že Puharich má výrazně zlověstnou stránku. Jako armádní lékař byl v padesátých letech minulého století hluboce zapojen do nechvalně proslulého projektu CIA MKULTRA na kontrolu mysli... Spolu s nechvalně proslulým doktorem Sidneym Gottliebem experimentoval s nejrůznějšími technikami, které měly změnit nebo navodit skutečné myšlenkové pochody... až po vytváření dojmu hlasů v hlavě. Tyto techniky zahrnovaly použití drog, hypnózu a vysílání rádiových signálů přímo do mozku subjektu. A co je příznačné, touto prací se zabýval přesně v době, kdy se Devítka poprvé objevila v Nadaci Kulatý stůl. O samotné nadaci je dnes známo, že byla z velké části financována Pentagonem jako zástěrka pro jeho lékařský a parapsychologický výzkum. Puharich pracoval pro CIA ještě počátkem 70. let, kdy přivedl Uriho Gellera z Izraele.*

Je jisté, že CIA se o Puharichovy paranormální studie živě zajímala, a to již od jeho referátu předneseného v Pentagonu v roce 1952 a od utajení jeho výzkumu. Prince a Picknett dále tvrdili, že Puharich byl součástí nechvalně známého programu kontroly mysli MK Ultra, z čehož vyplývá, že channelingy Rady devíti byly vedlejším produktem psychologické operace CIA/Pentagonu. Tato tvrzení je třeba podrobně prozkoumat a objektivní analýza ukazuje, že jsou prokazatelně mylná. Je nezbytné zdůraznit, že zážitky s Dr. Vinodem, které odstartovaly Puharichův celoživotní zájem o Radu devíti, byly neplánované, spontánní a poukazovaly na skutečnou komunikaci s vysoce vyvinutými ("vyšší hustotou") mimozemskými bytostmi, nikoli na produkt psychologické války.

Puharichův následný nábor do americké armády v únoru 1953, pouhý měsíc po Vinodově návratu do Indie, poukazoval na snahu buď kooperovat Puharichův průkopnický výzkum psychické komunikace s mimozemšťany, nebo ho zastavit. Není těžké pochopit, proč by Pentagon chtěl Puharichovu nezávislou komunikaci s mimozemšťany pomocí vědeckých protokolů, jako je Faradayova klec, zastavit a naverbovat ho do tajného psychického programu, aby ho mohl účinně kontrolovat a umlčet.

První roky Eisenhowerovy vlády (1953-1961) byly rozhodující pro vytvoření rámce tajných dohod s různými mimozemskými skupinami. Poslední věcí, kterou si skupina Majestic 12 přála, bylo, aby nezávislí vědci, jako byl Puharich, získali jakoukoli podporu nebo prominentní postavení ve svých výzkumech a komunikaci s různými mimozemskými skupinami mimo schválený seznam MJ-12. To se však nestalo.

Během svého druhého působení v americké armádě jako kapitán v období od února 1953 do roku 1955 napsal Puharich několik výzkumných prací, které potvrdily oficiální zájem Pentagonu o paranormální jevy a psychické schopnosti. 16. března 1953, jen několik týdnů po zahájení služby v armádě, přednesl na Letecké lékařské škole amerického letectva v Randolph Field v Texasu příspěvek na téma "Výzkumy snižování nebo zvyšování telepatie". Později téhož roku, 4. prosince, přednesl na Armour Research Foundation, Illinois Institute of Technology, referát na téma "A Physical Technique for Amplifying Telepathy".

Dne 20. dubna 1954 přednesl Puharich v Armádním chemickém centru v Edgewoodu ve státě Maryland příspěvek na téma "Biochemické základy mimosmyslového vnímání". O tom, na čem Puharich pracoval po zbytek svého působení v americké armádě, máme představu z článku publikovaného v zimním čísle časopisu Tomorrow z roku 1957 - "Can Telepathy Penetrate the Iron Curtain?" Následně během své služby v armádě Puharich pokračoval ve vývoji a využívání telepatie a dalších paranormálních schopností pro různé vojenské aplikace, včetně shromažďování zpravodajských informací a špionáže.

Při přezkoumání rozsáhlého seznamu Puharichových publikací neexistují žádné důkazy o tom, že by "experimentoval s různými technikami, které by měnily nebo vyvolávaly skutečné myšlenkové procesy", jak tvrdí Picknett a Prince. Puharich také nikdy neprojevil zájem o techniky ovládání mysli založené na traumatech, které se používaly v nechvalně proslulých experimentech CIA MK-Ultra spojených s Dr. Sidneym Gottliebem, ani neprováděl jejich výzkum. Taková práce by vyžadovala specifické dovednosti týkající se bolesti a různých prahů tolerance, které by mohly být použity k uvolnění vrozených lidských schopností.

Puharich, ačkoli se jistě zajímal o psychické schopnosti a jejich posilování pomocí prostředků, jako jsou Faradayovy klece a psychedelické houby, nikdy neprojevil zájem o experimentální výzkum, jehož cílem bylo odblokovat takové schopnosti pomocí nedobrovolných metod nebo subjektů. Proto je třeba Puharichův výzkum telepatie a paranormálních schopností pro americkou armádu a jako nezávislého výzkumníka považovat za oddělený od toho, co dělala CIA v rámci svého programu MK-Ultra. Proto se Picknett a Prince mýlili, když Puharicha do takového výzkumu zapletli jen na základě jeho nuceného náboru do armády a podobnosti jeho paranormálního výzkumu s tím, co dělala CIA.

Závěrem lze říci, že ačkoli je pravda, že armáda nutila Puharicha v letech 1953 až 1955 pracovat na různých lékařských výzkumných projektech zaměřených na studium a posilování lidských paranormálních schopností, neexistují žádné důkazy o tom, že by používal nedobrovolné metody nebo subjekty. Je sice možné, že během své služby v armádě dostal příkaz pracovat na experimentech MK-Ultra prováděných CIA v nějaké oficiální funkci, ale neexistuje žádný důkaz, že se tak skutečně stalo.

Na Puharichovu obhajobu je však třeba zdůraznit, že do armády byl nucen vstoupit proti své vůli, jeho psychický výzkum se stal tajným a on byl skutečně otráven tím, že mu armáda během porodní fáze jeho paranormálního výzkumu nasadila náhubek. Po propuštění z armády v roce 1955 musela být jeho laboratoř Kulatého stolu od základu přestavěna a musely být nalezeny nové zdroje financování, což Puharicha v jeho paranormálním výzkumu fakticky vrátilo o několik let zpět. Picknettovo a Princovo tvrzení, že Kulatý stůl byl zástěrkou pro výzkum paranormálních schopností v Pentagonu, opomíjí nepříjemnou skutečnost, že Puharichův nedobrovolný nábor do armády v kritické fázi počínaje rokem 1953 vedl ke krachu Kulatého stolu.

Je pravda, že představitelé CIA a Pentagonu se velmi zajímali o psychické, paranormální a mimozemské záležitosti a v následujících desetiletích se snažili Puharicha naverbovat. Dalo se to očekávat, protože jeho finanční záležitosti jako nezávislého badatele byly vždy nejisté a on neustále sháněl prostředky na nové výzkumné projekty. Ať už byly vztahy mezi Puharichem a CIA od roku 1952 jakékoliv, je jasné, že se jejich cesty rozešly ve zlém v roce 1978 poté, co vyhořela jeho laboratoř v Ossiningu. Musel se přestěhovat do Mexika, aby unikl CIA, která chtěla zabránit jeho odhalení zneužití technologií Tesly Pentagonem a CIA v tajné válce se SSSR. V roce 1982 Puharichova bývalá manželka citovala velmi významný komentář z Puharichova soukromého deníku o jeho potížích se CIA spolu s vlastním komentářem o tom, co následně udělal:

*Zdá se, že mám za sebou strašné čtyřleté období. CIA nyní uznává, že to, co jsem udělal, bylo správné, a požádala mě, abych pro ni pracoval. Nabídku jsem odmítl. Řekl jsem jim, že nechci pracovat pro lháře, zloděje a vrahy.*

**Phyliss Schlemmer a Rada devíti**

V souvislosti se Schlemmerovým channelingem Rady devíti se udály tři pozoruhodné události. Za prvé, počáteční sezení probíhala mimo Faradayovu klec, která ji chránila před rušivými elektromagnetickými frekvencemi spolu s negativními astrálními a mimozemskými vlivy. Tyto rušivé vlivy se s postupem sezení rychle ukázaly jako problém a Faradayova klec tyto negativní vlivy účinně blokovala a zároveň umožňovala neovlivněnou komunikaci s Devítkou. Stuart Holroyd, britský novinář, který v roce 1975 navštívil laboratoř 9 v Ossiningu, popsal Faradayovu klec, v níž probíhala channelingová sezení Rady Devíti se Schlemmerem:

*Faradayova klec je obdélníková kovová krabice o rozměrech 3 x 3 x 4 metrů, která je vyložena mědí a umístěna na izolačních podpěrách a představuje úplné elektrické vakuum. Když jsou dveře zavřené, nemohou do klece proniknout žádné elektromagnetické vlny a elektrické prostředí uvnitř klece lze pro experimentální účely řídit. Uvnitř klece byly tři židle a stůl, na kterém stálo draze vypadající nahrávací zařízení a malý přenosný televizor. John demonstroval elektromagnetickou stínicí vlastnost klece tím, že zapnul televizor a pomalu zavřel dveře klece.*

*Obraz zůstal na obrazovce až do okamžiku, kdy na ní zůstala jen asi čtvrtcentimetrová škvíra, kterou mohl signál projít. Pak John prudce zatáhl za dvířka a obrazovka se stala prázdnou. Faradayova klec ukázala, že lidská komunikace s nižšími astrálními a negativními mimozemšťany zahrnuje elektromagnetický prvek, zatímco komunikace s bytostmi vyšší hustoty funguje zcela mimo elektromagnetické spektrum. Skutečnost, že Faradayova klec byla k dispozici za nejsynchronnějších okolností, jakmile se objevila potřeba, ukazovala, že skryté síly chtěly, aby komunikace s Devítkou probíhala v Puharichově nové soukromé výzkumné laboratoři* *(Lab Nine*) *v jeho sídle v Ossiningu ve státě New York.*

Druhým poznatkem je, že Gene Roddenberry, tvůrce seriálu Star Trek, se v letech 1974-1975 zúčastnil prvních channelingových sezení, položil mnoho zkoumavých otázek a odpovědi Rady Devíti na něj udělaly takový dojem, že napsal polobiografický filmový scénář s názvem "Devítka. " Jak jsem uvedl v knize Tajný vesmírný program amerického námořnictva a Severská mimozemská aliance (2017), Roddenberry měl vztah s rozvědkou amerického námořnictva prostřednictvím Leslieho Stevense IV, tvůrce televizního seriálu Outer Limits a syna viceadmirála Leslieho Stevense. Uvedl jsem případ, že původní seriál Star Trek byl "měkkým odhalením" budoucího tajného vesmírného programu námořnictva a aliance s pozitivně lidsky vyhlížejícími mimozemšťany. Později se budu zabývat vztahem mezi Radou devíti, Roddenberrym a následným seriálem Star Trek, Deep Space Nine.

Třetí událostí je, že channelingových sezení v Laboratoři devíti se účastnili významní úředníci, průmyslníci, celebrity a výzkumníci paranormálních jevů. Mezi nimi byl i výzkumník dr. Hurtak, kterého Devítka jmenovala Puharichovým zástupcem, což bylo nepochybně způsobeno jeho vlastními paranormálními zážitky, které popsal ve své knize Klíče Henochovy z roku 1973. V ní Hurtak popsal, že byl unesen mimo planetu a dozvěděl se o zásadní roli Rady Devíti při řízení naší místní galaktické superskupiny:

*Byl jsem přenesen z této oblasti hvězd na stanici Arcturus, hlavní programovací centrum galaktické rady sloužící Otci na této straně naší Galaxie, která je pod vedením Rady devíti – řídícího orgánu našeho místního vesmíru. Tam mi byla ukázána síť a soudy používané duchovními bratrstvy, která rozhodují o rozhodnutích týkajících se planet zapojených do naší oblasti vesmíru.*

Komunikace, kterou Schlemmer, Puharich, Whitmore a Roddenberry vedli s Devítkou, a z ní vyplývající aktivity jsou popsány ve dvou knihách. První z nich, Briefing for the Landing on Planet Earth, napsal Stuart Holroyd, původně vyšla v roce 1979 a v roce 1995 byla znovu vydána pod novým názvem The Nine; Briefing from Deep Space. Druhou knihu, Jediná planeta na výběr, napsal Schlemmer a vyšla v roce 1993. Stojí za zmínku, že ve stejném roce byl uveden seriál Star Trek, Deep Space Nine, se záhadnými entitami zvanými "Proroci", které vycházely z Rady Devíti, jak později ukážu. Ve Schlemmerově knize Jediná planeta volby se o identitě Rady devíti píše hodně:

Principem Devítky je nekonečná inteligence a to, co se snažíme přinést na tuto planetu, je právě tento typ inteligence. Jsme z devíti principů vesmíru, ale dohromady tvoříme jeden celek. Jsme odděleni a zároveň jedno. Každý z nich představuje část energie, vědění, moudrosti, lásky, laskavosti, technologie a v kontinuitě to pokračuje, dokud se každá část spirály nesloží ze všeho, co je důležité k tomu, aby každý atom přinesl úplné pochopení, dokud se nestane jedním s námi. Ve skutečnosti jich je násobně více, ale v zásadě jich je devět. Jsme tím, co se v hebrejské tradici označuje jako Elohim. Přejeme si, abyste věděli, že nejsme Bůh. Jsme kolektivní a stáváme se jedním. Přejeme si, abyste věděli, že my jsme vy, stejně jako vy jste my.

Myšlenka, že pozitivní a negativní síly mohou být v rovnováze nebo mimo rovnováhu, je pro pochopení mimozemské intervence na Zemi zásadní. Rada devíti zde odhaluje, že pozitivní skupiny mohou být v nerovnováze. K tomu může dojít například tehdy, když benevolentní mimozemské síly nezasáhnou proti negativním skupinám kvůli příliš striktnímu výkladu zásady nezasahování. Na druhou stranu negativní síly mohou být v rovnováze, pokud podniknou agresivní kroky proti zkaženým planetárním civilizacím, jejichž čas k odstranění nadešel – tím plní podobnou destruktivní/očistnou funkci, jaká je připisována hinduistickému bohu "Šivovi".