Alla vet att om man skall lägga ett pussel, så är det bra att utgå från ett hörn. Då har man åtminstone en sida, som är rak på de första bitarna och när man väl fått fatt på hörnet kan man sakta men säkert bygga vidare och ta hjälp av strukturer och skiftningar. Så småningom börjar man uppfatta mönster och linjer och man kanske till och med upptäcker att vissa saker föreställer något helt annat än man från början trodde. Man ser sammanhang i nytt ljus och förundras över att man inte kunde se bilden på rätt sätt tidigare.

Jag inbillar mig att det är ungefär så, när man skickas till ett krigsdrabbat område och skall försöka bena upp orsakskedjorna, skilja stora frågor från små och inledningsvis åtminstone försöka få en gemensam plattform som alla kan stå på. En rak sida att utgå från när man sedan skall lägga de övriga bitarna på plats. Strukturerna syns säkert inte tydligt från början, skiftningarna kan det ta år att uppfatta och plötsligt kan utvecklingen göra lappkast så att det mesta ställs på ända. Men infallsvinkeln, hörnet om ni så vill, med de raka och tydliga sidorna kanske hjälper när hela världen följer hur man som sändebud lägger ett pussel som har så oändligt många bitar. Bitar som inte kan tryckas på plats med våld och som inte får göras mindre för att passa in.

Vad är det egentligen för människor som åtar sig till synes omöjliga uppgifter som dessa och varför ger de sig i kast med sådana uppdrag? Är det för att de bara ser det som en uppgift bland alla andra som måste utföras av någon och så gör man det av plikt. Eller är det för att man vet att någon måste göra detta ohyggligt svåra för om ingen annan gör det fortsätter och kanske utökas katastrofen och lidandet, våldet och terrorn. Följs dessa människor av högre ideal än alla andra? Eller är det så enkelt att de bara är vanliga människor som tror på det goda, det sanna och det rätta och därför försöker leva efter dessa vägvisare så långt möjlig i vårt samtida landskap? – Världen är inte enbart ond för att de onda utför onda handlingar, som Martin Luther King sa, utan också för att goda människor ibland avstår från eller undviker att göra gott.

Det kanske rentav är så att egentligen handlar det inte enbart om Syrien, Sydsudan eller Irak, om palestinier, uzbeker, tjetjener eller rohingyer. Solidaritet och medmänsklighet börjar inte där långt borta eller hos dem. Den börjar i trappuppgången, på skolgården och på arbetsplatsen här hemma. Och hur vi handlar och beter oss då, blir som ett lackmuspapper på vilka människor vi själva är.

Årets mottagare av Akademins pris till Dag Hammarskjölds minne arbetar i god svensk diplomatisk tradition. Den tidigare generalsekreteraren i Förenta Nationerna har inspirerat många att vandra efter hans vägmärken. Årets mottagare kom till FN redan 1971 och han har kvarstannat i organisationen och arbetat på olika nivåer och med olika inriktning. Det har varit livsmedels- och jordbruksfrågor, som bland annat ledde honom till svältens Sudan, men det har även gällt arbete inom FN-organet UNICEF. Det är emellertid som sändebud vi framförallt känner hans namn. Han har varit FN-sändebud i flera krisområden som t.ex. Kosovo, Libanon och Irak. 2010 och 2011 var han generalsekreteraren Ban Ki-moons speciella sändebud i Afghanistan och i juli 2014 utsågs han till FN:s speciella sändebud i Syrien, en uppgift han nu lämnar.

Vilka är hans verktyg kan man undra. Vilka redskap har han i sin verktygslåda? Tålamod ligger nog i ett fack, outtröttlig energi förmodligen i ett annat, tillit i ett tredje, kanske optimistisk realism i ett fjärde. Men det största och mest betydande facket i verktygslådan utgörs nog av den stora tilltron till de mänskliga mötena och samtalen. Det kan förstås bli besvikelser, förtvivlan, nattmanglingar och tomma blickar men ibland kan det även leda fram till stora leenden, förhoppningar, handskakningar, drömmar och till slut ett undertecknat avtal, en överenskommelse - trots allt.

Jag inbillar mig att tilltron är huvudspåret och ledstjärnan: tilltron till att när inget annat hjälper är öga mot öga enda metoden. Att genom personliga samtal söka finna den minsta gemensamma nämnaren, för att skapa plattformen man kan stå på tillsammans. För att känna den där raka sidan på några av pusselbitarna, kanske till och med ett hörn.

Käre Staffan de Mistura!

Ledamöterna i Smålands Akademi har som alla andra följt skeendet i världen och förundrats över din uthållighet, envishet och målinriktning och imponerats av ditt storartade och hängivna arbete i mänsklighetens tjänst! Det var därför inte svårt att i år utse dig till mottagare av Smålands Akademis pris till Dag Hammarskjölds minne. Priset har donerats av grosshandlaren, ekonomie hedersdoktorn Erik Malmsten och utgörs av diplom och 25 000 kronor.

Motiveringen lyder: ”För en obruten tilltro till de personliga mötena och samtalen under några av samtidens svåraste och mest omänskliga konflikter”.

Det är vad som står på papperet men vad som döljer sig mellan raderna vet bara du!

Odd Zschiedrich