De tijd is aangebroken …

De tijd van NU vraagt erom om als vlinder te ontpoppen en om te erkennen wie je ECHT bent, wie je diep van binnen bent, zonder je schilletje, wat lichaam heet, maar puur wie JIJ bent.

Je ziel vraagt erom om erkend te worden. Om in al zijn volheid en liefde geaccepteerd te worden, om je vleugels uit te mogen slaan.

Wie ben jij? Wie ben ik??

Waarom zijn wij op deze aarde neergezet en hebben we zoveel strijd moeten ervaren. Zoveel strijd moeten overleven en zoveel strijd moeten incasseren? Waarom moeten wij diegene zijn om het licht in de mensen te ontsteken terwijl anderen zovaak proberen ons licht te doven..

Onze ziel schreeuwt het nu uit. Wil gezien en erkent worden om het licht dat we zijn.

Elke dag weer worden wij bedolven onder negatieve emoties, gedachten, meningen, oordelen en we blijven ze liefdevol omarmen, helderheid en licht geven. We omarmen al het duister zodat wij dat lampje kunnen zijn voor hen die in de duisternis verkeren en voor hen die zelf niet meer bij het lichtknopje in zichzelf kunnen komen. We blijven schijnen, no matter what.

We reiken jou met liefde de hand en willen er niets voor terug. Nou ja misschien is dat niet helemaal waar. Wellicht iets van erkenning? Gewoon om te mogen zijn wie we zijn, zonder oordeel en vanuit liefde? Zodat we ons niet steeds hoeven aan te passen, te verontschuldigen omdat we 'anders' zijn.

Het doet pijn, om ons te moeten verstoppen voor het licht dat we zijn.

Maar is dit wel de bedoeling? Word het niet eens tijd dat wij het licht nu volledig en in al zijn ZIJN en kracht naar onszelf gaan schijnen en naar elkaar?

Of is dat teveel gevraagd? Mogen we dat niet willen, is dat het ego wat dan spreekt?? Blijft het onze taak om daar waar duisternis is, in de mens, waar onwelwillendheid is, waar agressie is, waar ondankbaarheid is, waar oordeel is, waar negativiteit is om daar ons licht op te blijven schijnen??? Om zelf uitgeput te raken terwijl de ander geholpen is? Wij zijn er helemaal klaar mee!! Neen!

We zeggen deze zielen gedag, we kunnen het niet meer opbrengen om toneel te spelen, om ons anders voor te doen dan we zijn, om ons licht te laten doven en waarom, om bij de ander in de smaak te vallen? Om te verhullen dat we anders zijn?? Om te laten zien dat we'normaal' zijn?

Ja, we voelen veel, we voelen jou en gaan ons gedragen zoals jij om erbij te horen, om niet op te vallen, om niet te shinen. Want zodra we gaan shinen, dan komen we te dichtbij. Dan raken we iets aan in jou wat pijn doet. En dat wil je niet voelen en ervaren - dus stoot je ons af, ga je over ons praten, roddelen en in een kwaad daglicht zetten omdat je het licht niet aankan.

Wij, het licht gaan nu naar een ander bewustzijn- dit heet Zelfliefde en gaan vanaf nu shinen en zijn wie we altijd zijn geweest. Voor niets en niemand gaan wij ons nog inhouden en zullen krachtig, in liefde en licht naar voren treden.

Al het duister, angst, haat, macht, oordelen, veroordelingen, geroddel, misgunnen en boosheid keren we de rug toe. We zetten grote dikke spiegels om ons heen en kaatsen al deze pijn terug zodat wij in onze kracht kunnen blijven staan en de mensen die in Liefde en Licht willen leven met ons, ons licht gunnen en met Liefde zullen uitdelen zodat we kunnen groeien en kunnen leven hoe het bedoeld is.

In saamhorigheid, vredelievend, welvarend, voorspoedig, gunnend, liefdevol, helend, gezond, vrolijk, met humor, dans en muziek. Met kracht en opbouwende, lovende woorden. Elkaar het beste geven en gunnen. Wat zullen we allemaal stralen.

De tijd van 'licht geven" is NU veranderd.

We zijn in een nieuw era beland, er is een nieuwe start gemaakt voor de nieuwe wereld en we nodigen je uit om met ons mee te gaan indien jij ook voelt, ziet en weet dat het tijd is om in Liefde en Licht te ZIJN.