VODA, ČUDO ŠTO ŽIVOT ZNAČI

Voda, čudo što život znači. Molekula, što život znači. Sinonim za čisto, nevino, izvorno. Podsjetnik na planinske krajeve i zakone prirode. Na poniranje i uviranje i sve što u životu treba da oteče. Voda, puno više nego sama riječ. Svakodevna potreba, ono što održava život, daruje život i nalazi se gotovo u svemu.

Ako odozgo pogledamo kuglu zemaljsku, iz perspektive ptice u slobodnom letu, vidjet ćemo beskrajnu plavu površinu što tek su joj na rubovima kontinentalni predjeli. Slana, slatka, ona što miruje ili teče, morska, okeanska, riječna, izvorska, sve je to voda. Rekla bih da je i ona mutna voda nakon kiše simbol, poruka muljem u bistrini vode ispisana. Treba i u životu čekati da sve se slegne, razbristri, dovede na čisto, baš kao što će se u vodi mulj sleći i ostaće samo bistrina. I još jednom, sinonim za, sporo i ubrzano, vremensko proticanje. Kad pomislim na vodu, kad sklopim oči, u svijest dozovem žuborenje nekog malog potoka, ispod stjenovitog brdašca zakićenog lišćem, mahovinom i biljnim endemima, nastanjenog tek ponekom rijetkom životinjskom vrstom. Tu, iz jedne usjekline nastale ko zna kada, izvire voda. Ko zna odakle nam dolazi, ko zna kroz šta sve prođe, javi li se i kao ponornica što i ne osjetimo je... Tu je, kao čudo Božije, ispod zemlje, a već sljedećeg trena izlijeva se na površinu, obznanjuje nam se. Ko zna koliko duga umije svoje boje u tim ogledalima riječnim, sve dok ne vidimo oslikavanje nebesko plave ili boje modre galice na našoj Uni, Vrbasu, Neretvi... Iz snatrenja me prene misao o Amazonu, vijugavom čudu, prvom po bogatstvu vodom. Mir dozovem mišlju o Tihom okeanu, toj najvećoj morskoj površini na svijetu. Voda me asocira i na lahkoću. Osjetiš koji val i lagano plutanje, znaš da te voda nosi i da te je svjesna, da je tebi opipljiva. Bez boje, mirisa i okusa, a opet tako posebna. U vodi si se razvio i voda ti je tjelesno najbliža materija.

Zbog toga, čovječe, ne kvari nevino i izvorno, ne diraj svojim prljavim rukama nešto što ti se vraća u čišćem obliku nego si ga ostavio i bez čega ne možeš. Ne budi prost i površan, udalji se od onoga što pluta na površini i zastani na trenutak pogledavši u dubinu i otkrij mnogo više. Ne dozvoli sebi da budeš uzrok prljavštine i još jedna potvrda ljudske nemarnosti, ne daj plavetnilu naše planete da se skupi dok se kopno širi, ne daj onome što je nastalo prije toliko milijardi godina da nestane i da ga guta sva ona mutnoća i šarenilo otpada što ih ti ostavljaš, i od kojeg više ne vidiš ni biljku ni životinju, ta bića živa poput tebe. Njima ne diraj dom, sebi ne diraj čudo što ti život znači.

Edina Kamenjaš IVa