De strijd tussen seculieren en gelovigen kan eindelijk worden beëindigd.

De discussie die op 28 augustus jl. door Paul Cliteur is gestart en door een aantal is voortgezet, is de zoveelste uiting van een strijd die al millennia duurt en veel ellende heeft veroorzaakt en nog veroorzaakt. Daar zouden we eindeloos mee door kunnen gaan, ware het niet dat het in deze tijd gemakkelijker is dan ooit deze strijd te beëindigen. Ik leg dat graag uit aan de hand van het volgende.

Mede dankzij de wetenschap weten we dat het universum zich manifesteert in materie en geest, in deel en geheel, in dualiteit en singulariteit, in ruimte en tijd en ruimte- en tijdloosheid, in oorzaak en gevolg en alles hangt met alles samen. Dit betekent dat er sprake is van een soort scheiding in het universum. Aangezien wij al sinds het begin van ons bestaan naar ons verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg naar ons Zijn streven, kunnen we stellen dat we ons aan één kant van die scheiding bevinden. Gezien het feit dat we ons sinds onze geboorte in een lichaam en daarmee in de materie bevinden, is het vanzelfsprekend dat we ons aan de materiekant van de scheiding bevinden. En dat betekent vanzelfsprekend dat we afgescheiden zijn van de geestkant, of anders gezegd van het Geheel, van God. Voor het realiseren van ons Zijn is het derhalve zaak die scheiding op te heffen. Als gevolg van onze gevangenschap van/onze gehechtheid aan/onze identificatie met de materie, beter bekend als ons ego, verkeerden we in de veronderstelling, de illusie, dat het leven en dus ook het Zijn maakbaar is. Op grond hiervan hebben we getracht het Zijn te realiseren door middel van vorm en de basisdualiteit goed en kwaad. Daartoe hebben we instituties gecreëerd die op grond van deze dualiteit voor een bepaalde vorm (manier van leven) waren en dat als waarheid proclameerden en ook afdwongen. De kerk, de staat en de wetenschap met respectievelijk hun religie, ideologie en kennis zijn daar de belangrijkste van.

Onze gevangenschap van de materie, ons ego, zou eindeloos kunnen voortbestaan, ware het niet dat het vanwege het dualistische karakter ervan de staat van onbalans en dus van zelfdestructie is die in deze tijd tot een climax komt in de vorm van crises die ons voortbestaan bedreigen. Dit betekent dat het nu noodzakelijker is dan ooit het Zijn te realiseren. Dat lijkt een onmogelijke opgave. Maar de tijdgeest (het Geheel, het leven zelf, God) heeft ervoor gezorgd dat we drastisch op onszelf worden teruggeworpen en daardoor onszelf moeten en willen zijn en op zoek zijn naar ons Zijn (wie we echt zijn). De individualisering en de globalisering, het verlies van de autoriteit van de instituties als bron van zelfsturing en het einde van het geloof in het maakbaarheididee zijn daar de belangrijkste veroorzakers van. Dit betekent dat ons ego en daarmee de dualiteit, de strijd tussen de tegengestelden als bijvoorbeeld de seculieren en de gelovigen, beëindigd moet en kan worden. De vraag is: hoe?

Om die vraag te beantwoorden is het van belang te weten dat de hiervoor geschetste scheiding in het universum zich ook in ons bevindt. Daarbij bestaat het materie-aspect uit onze gedachten en bewuste en onbewuste gevoelens en het geest-aspect uit de waarnemer, het bewustzijn, van onze gedachten en gevoelens genaamd ons Ware Zelf. Als gevolg van onze gevangenschap van de materie worden we bepaald/gestuurd door de in gedachten gevatte wil van onze bewuste en onbewuste gevoelens (gevoelens hebben een in gedachten gevatte wil, anders zouden we bijvoorbeeld niet kunnen zeggen: ‘luister niet naar je angst’). Dit betekent dat onze dagelijkse wil de wil van ons ego is. Een wil die gekenmerkt wordt door het weten wat die wil of het willen weten wat die wil. Een wil derhalve die mede op grond van het maakbaarheididee uit is op resultaat, op beheersing, van het leven. Dit in tegenstelling tot de Wil van ons Ware Zelf of zo u wilt van God. Want God, het Geheel, is mysterie waardoor de Wil ervan niet gekend maar alleen ervaren kan worden als de impuls tot manifestatie in het hier en nu oftewel als dat wat vanzelf gebeurt. Overgave aan die Wil is dan ook het enige waardoor het opgevolgd en ten uitvoer gebracht kan worden.

Willen we het Zijn realiseren, dan dienen we de scheiding in het universum op te heffen. Gezien het voorgaande dienen we daartoe één te worden met ons Ware Zelf. En dat betekent dat we niet langer naar de wil van ons ego, dus van onze gevoelens, moeten luisteren. Dat is noodzakelijk, omdat voor het realiseren van het Zijn het ego letterlijk moet sterven en de wil van het ego dat uit alle macht wil voorkomen. Iets waar het tot op heden in geslaagd is. We streven immers nog steeds naar het Zijn. Luisteren we niet naar de wil van ons ego, dan is het mogelijk ons bewust te worden van onze gevoelens, ze te accepteren (een ander er niet verantwoordelijk voor stellen) en ze toe te laten of beter gezegd erin te gaan. Dat realiseert uiteindelijk het Zijn, omdat het toelaten van gevoelens ons ervan bevrijdt. Iets wat we eigenlijk al weten, omdat we kunnen ervaren dat het praten over gevoelens, dat een vorm van toelaten is, bevrijdend is. Dit betekent dat het Zijn de staat van volmaakte vrijheid is. Maar niet alleen dat, het is ook de staat van volmaakte verantwoordelijkheid. Dit vanwege het feit dat het de eenheid met het Geheel en de Wil ervan is. Het Zijn is derhalve de staat van volmaakte vrijheid en verantwoordelijkheid oftewel van volmaakt zijn, van het absoluut Goede zijn en doen, van harmonie. De ervaring leert dat het leven zelf op niets anders uit is dan het realiseren van het Zijn, het één zijn met het leven. Het doet dat door ons te confronteren met onszelf c.q. onze gevoelens en de wil ervan, ook al stelt ons ego alles in het werk om dat te vermijden en te bestrijden. We hoeven dus niets anders te doen dan ons leven te leven en bij het ervaren van onze gevoelens niet naar de wil ervan te luisteren en de gevoelens tot het erin aanwezige punt van bevrijding, als zijnde het Licht van het Ware Zelf, toe te laten. En daarmee door te gaan tot het ego (in het zwarte gat) gestorven is en de eenheid met het Licht van het Ware Zelf gerealiseerd is. Dit betekent dat het realiseren van het Zijn zowel oneindig eenvoudig is als het moeilijkste wat er is. Is het eenmaal gerealiseerd dan is aan de Wil van het leven voldaan en acht deze het niet langer nodig ons te confronteren. We hebben dan de harmonie, de hemel op aarde, de ideale wereld, gerealiseerd waar we al zolang naar op zoek zijn.

Het probleem is dat zijnsontwikkeling, als zijnde de universele Weg naar het Zijn, die door het leven zelf gedirigeerd en afgerond wordt, ontbreekt in de samenleving. Dit ondanks het feit dat vele methoden beweren het Zijn of andere benamingen daarvoor dan wel eigenschappen van het Zijn zoals balans en rust te realiseren. De oorzaak daarvan is dat de hanteerders van die methoden nog door hun ego bepaald worden terwijl die ontoereikend is voor het realiseren van het Zijn. Reden waarom de methoden als spiritueel materialisme kunnen worden aangemerkt. Daarom is het noodzakelijk er voor te zorgen dat zijnsontwikkeling (niet te verwarren met zijnsoriëntatie) beschikbaar komt voor de samenleving.

Beantwoord het voorgaande de vraag wie er gelijk heeft in de discussie? Ja. Het antwoord is: niemand. De gelovige niet, omdat het niet gaat om het geloven in God hetgeen een afgescheidenheid impliceert, maar om het één zijn ermee. En de seculiere niet, omdat het niet gaat om het uitbannen van God, maar om het uitbannen van de dogma’s die het instituut kerk als waarheden van God en daarmee als bron van zelfsturing heeft gebracht en zodoende één te worden met de intrinsiek singuliere en daardoor dogmaloze (oordeelloze) God die in ons Ware Zelf huist.

Cor Bijl.

Oprichter van NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling ([www.nlbe.nl](http://www.nlbe.nl)).

Auteur van het boek ‘Zijn: de ideale wereld’