Voda, čudo što život znači

Ljepotice, vesela djevojčice, zaustavi se makar na tren! Želim nešto da te pitam. Voljela bih znati gdje si bila i koliko si obala rukama svojim valovitim umila... Koliko si kamenja običnog u mliječnobijele oblutke izvajala što u vrelim ljetnim danima ćutimo ih tako slatko pod stopalima? Nećeš mi odgovoriti... Tajne poput ovih samo za sebe čuvaš. Ljubav si skrila u sebi, ljepotu pokazala u svakoj bistroj kapljici, u vrelima, potočićima i potocima, rijekama i jezerima, morima i okeanima. Vodo, sestrice, ti si naše ogledalo, ti si naše vrelo tajni, svako od nas je jedna kaplja tebe.

Znam, umivala si i umivaš obale poštrapane krvlju znanih i neznanih junaka, tvoji su se valovi, nemoćni, sklapali nad tjelesima nedužnih što s mostova su inih u tvoje dubine beždušno bacani. Pila si olovne suze majki što u tvojim virovima uporno tražiše djecu svoju, bačenu šapama zvijeri u ljudski lik preobraženih. Obrušavaše se u tebe kule i gradovi, mostovi neimara čuvenih... I opet ih ljudi izgradiše, neki novi neimari obale ti premostiše. Sve sam ovo o tebi čula, sve ovo i još mnogo više. Ti nosiš život i da tebe nema, ne bi bilo ni nas. Kome bi se žedna srna radovala, gdje bi labudovi, s krilima- ljiljanima, plivali? I dalje žuriš... Da li si čula moja pitanja, tek šapatom naslućena, stidom i zapanjenošću pred tvojom ljepotom glasom raspuklim izgovorena? Gubiš se iza brda, kriješ se iza drveća što spustilo se k tebi da krošnje svoje okupa. Sačekaj, brzotoka, neću te ništa više pitati. Licem ću poniknuti i posvjedočiti uzdahom dubokim; nismo svjesni tvoje vrijednosti. Bit će prekasno ako izvor presuši, ako korita tvoja samo puste kamene doline postanu. Šapatom, poput onog tvog žubora što led ga prekrije u mraznim zimskim danima, molitvu izgovaram. Bože, čuvaj nam vode, brze, mirne, virovite, valovite, smaragdno zelene, nebeski plave, modre od dubine...Više je savršenstva u jednoj kišnoj kapi, u jednom slapu vode što negdje, skriven od naših radoznalih pogleda, obrušava se svojim kamenitim ponorom, nego u svemu što ljudska je ruka napravila. Ti nas, vodo, učiš univerzalnoj vrijednosti života.. Učiš nas da se prilagođavamo, ali da svoj identitet, svoju posebnost sačuvamo. Da sebi puteve svojom snagom i svojim sposobnostima krčimo, ali da na tom putu ljubavlju, saosjećanjem i dobrotom potrebite napojimo. Ti ne tečeš, ti putuješ. Putuješ po ovom širokom svijetu i nosiš sa sobom miris uspomena, miris prošlosti što učiteljica je naše sadašnjosti i zalog naše budućnosti. Bistrooka, željela bih, poput tebe, biti vječna, lepršava i sretna. Željela bih zaogrnuti se tobom, najljepšom modro- plavo- zelenom haljinom, tvoje srebro, što ljepše je od uvojaka djevojačkih najljepših, rastresti po ramenima i plećima svojim...

Mirnotoka, rekla bih ti još mnogo toga, ali plašim se da riječi moje dubine i ljepote nemaju što dostojne su posebnosti tvoje. Ti si kao prva ljubav, ti dah oduzimaš svaki put kada te čovjek pogleda. Ti pokrećeš sve, dodiruješ i najudaljenije dijelove kugle zemaljske i poznaješ njene najveće tajne. Ti naše si bogatstvo, naše znanje i moć. Ti naše si čudo, čudo što život znači.

*Šejla Bikić IVa*