De aanval op de natiestaat door Thierry Baudet

Een poging tot samenvatting

We kunnen twee grote tendensen onderscheiden:

1. Een beweging naar alles is één (een centripetale beweging)
2. Een beweging naar veel (een centrifugale beweging)

Kijken we naar een mens, 1 mens, een hele mens met een naam bv Thierry

Dan zien we een functionerend geheel.

Kijken we onder zijn huid dan zien we allerlei organen, een hart, een lever, twee nieren, hersenen etc.

Al deze organen zijn verschillend, maar ze zijn zo tot stand gekomen dat ze met elkaar deze Thierry laten functioneren, laten leven.

Zodra de organen hun functionaliteit verliezen sterft deze mens.

Kijken we nu naar wat er nog buiten deze mens is, dan zien we vele andere mensen en ook daar geldt: willen die vele mensen samen kunnen leven dan dienen er maatschappelijke organen te ontstaan die de zaken gaan reguleren

dwz in goede banen gaan leiden anders komen we in een voortdurend gevecht terecht en blijft er van leven weinig meer over.

Nu kunnen we een land zien als 1 functionerend geheel maar er zijn er meer. Landen die na een geschiedenis van bloedige strijd tot stand gekomen zijn.

Toch staan de landen niet alleen er is ook nog een wereld waarin andere landen zich bevinden.

Moeten we nu al die landen op 1 hoop gooien en er 1 land van maken?

Omdat dat bv makkelijker is?

Binnen 1 land zien we ook tendensen dat delen van het land zich zelfstandig willen maken: kijk naar ons Friesland of Limburg. Kijk naar het verenigd koninkrijk waar de Schotten zelfstandig willen worden Wales. Kijk naar België waar Vlaanderen van Wallonië af wil. Kijk naar Spanje de Basken en Catalonië.

En trekken we deze tendens door dan zijn er binnen een land ook heel veel individuen te vinden die zelfstandig en onafhankelijk willen worden.

Waar ligt de balans?

Kijken we naar de natuur dan zien we een enorme verscheidenheid en al die verschillen functioneren samen, het kan dus. Alleen bij de mens komt daar het bewustzijn bij en dan kan er ineens heel veel niet meer.

Toch geldt ook voor de mens dat er groei mogelijk is: zodra er een ruimer inzicht ontstaat, komen er ook meer mogelijkheden vrij. Maar dat kost tijd, veel tijd.

Dus kijkend naar de mensheid als geheel is de verstandige aanpak heel veel tijd in dit groeiproces te stoppen zodat we uiteindelijk over een aantal duizenden jaren 1 mensheid zullen gaan vormen op basis van individuele vrijheid. Dat is ook de opdracht van de mens hier op deze aarde.

Geforceerde eenwordingen kunnen tijdelijk iets teweeg brengen maar zullen ontoereikend blijken omdat het een *opgelegde* eenwording is en niet een eenwording is die *ontstaan* is.

Dus laten we uitgaan van wat er is en langzaam bouwen aan iets meer door overleg en samenwerking en vanuit het bewustzijn dat we allemaal onderdeel zijn van het grotere geheel.