**Manje je više**

**(Laička kolumnica [274])**

**Djelom i istinom**

Drugo ovonedjeljno čitanje (1Iv 3, 18-24) započinje decidiranim očinskim nalogom spram kojega nitko kome je doista stalo do korjenita duhovnog *napretka* ne može ostati ravnodušan. Kristalnom izričajnošću odzvanjaju prva tri retka:

*Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom. Po tom ćemo znati da smo od istine. I umirit ćemo pred njim srce svoje, ako nas ono bilo u čem osuđuje. Jer Bog je veći od našega srca i znade sve*. (1Iv 3, 18-20)

 I *djelom* i *istinom* već sam se bavio u kolumnicama. Budući da *riječ i jezik* u prvom citiranom retku spram njih dospijevaju u nezgodnu *opreku*, otvara mi se prostor za istinozovnu misao. A ona, lakokrila, krhka, nadahnjuje se tom **ivanovskom** *Riječju* koja *bijaše u početku*, koja nizanjem biranih riječi postaje *djelom* te neprestano teži i žeđa za *istinom*. Misao koju ispredam uisitnu je svjesna pojmovne neobuhvatljivosti značenjski prenapučene širine i dubine naoko jednostavno izustiva glagola *ljubiti*. A mi, djelotvorno oćutljive *ljubavi* neutaživo žedni pozemljari, poput nestrpljive *dječice* molećivo prizivamo slatkasto verbalno očitovanje te nezbiljnim ruhom ražarene mašte zaogrnute, odveć istrošenim frazama namirisane ljubavi koja tko zna zbog kojih razloga nije uzmogla steći zrelo, djelatno i istinujuće *pokriće*.

Ovo laičko promišljanje stihovima iz antologijske pjesme *Pred raspelom* autentičnim djelom i istinom upotpunjuje prekaljena hrvatska pjesnikinja **Malkica Dugeč** (Zavidovići, 1936):

*Nije Te bilo slijediti lako / Riječima, žudnjama, djelom, / A Ti si samo molitvom / Srca nam tako. / Ti si me učio kako se ljubi i prašta, / Kako se uspravno prijeđu raskršća zala / I kako, po ljudskoj mjeri, djela mala / U velika djela izrastu; / Kako je čovjek slobodan u izboru i rastu / Između zemlje i neba, / I kako živjeti treba / Za mir i za dobrotu.*

Svemogi, istinotvorni Isukrste! Nauči nas odisati djelom i istinom Tvoje otkupiteljske ljubavi.

 Sead Ivan Muhamedagić