**Manje je više**

**(Laička kolumnica [269])**

**Kako shvatiti Cvjetnicu?**

Samo naizgled retoričko pitanje u naslovu laičkog promišljanja uz *Cvjetnicu* moglo bi se općenitije formulirati: Kako shvatiti cjelovitost kršćanskog života? Sužavajući ga na simboličku *kontrastivnost* Cvjetnice, misaono se pokušavam usredotočiti na duhovnu *zgusnutost* ovonedjeljnoga misnog slavlja u kojemu istodobno do izražaja dolaze zadivljujuća *uzvišenost* i ožalošćujuća *bolnost* površna poimanja jedincate bogoljudske pojavnosti Krista Isusa što se zrcali u frenetičnim usklicima: *Hosana!* i razjarenim povicima: *Raspni ga!*

Mnogi su čestiti ljudi u kratkom vremenskom razmaku najprije doživjeli ushićenost javnim *priznanjem* za veliko životno postignuće, okruženi razdraganim znancima i prijateljima. Kasnije ih je zadesilo gorko iskustvo *neuspjeha*, popraćeno nepravednim, ničim neskrivljenim klevetanjem i omalovažavanjem od strane zluradih osoba među kojima je bilo donedavnih poznanika i nazovi prijatelja. Za razliku od tih časnih ljudi kakvih ima i među vama koji čitate ove retke Isus je prigodom svečanoga *ulaska* u Jeruzalem kao i u času *muke* na Golgoti znao kakav je spasenjski *smisao* izloženosti klicanju oduševljena mnoštva i povicima pobješnjele svjetine.

Cvjetnica nam je stoga čvrsta poveznica dviju oprečnih strana pozemljarskoga kršćanskog života što nas čini *prekaljenima* za podnošenje patnje i *zrelima* za milost suuskrsnuća. Duboko je toga bio svjestan hrvatski pjesnik **Ton Smerdel** (1904-1970), o čemu zorno svjedoči pjesma *Večer pred Cvjetnicu*:

*Mnogo si puta Lazara u meni / oživio. Toliko Ti je puta / nasmijana u cvieću kliktala / smirena duša, kad je oplakala / bolom i patnjom i najmanji grieh. / Tad je zaorio srcem cvjetni smieh / na suncu procvalih grana. / Klicalo sve je u meni, / ko danas, / Isuse, / hosana, / hosana!*

Svemogi, milosrdni Isukrste! Pomozi nam da u zahuktalu svakodnevnom životu, osobito pak u trenucima tjeskobe i ožalošćenosti, uočimo razloge koji će nas potaknuti na usklik zahvalnosti za svekoliko dobro čime nas svakojako osnažuješ i onda kad to uslijed časovite nevolje nismo kadri blagotvorno oćutjeti.

Sead Ivan Muhamedagić