**Manje je više**

**(Laička kolumnica [243])**

**Predomislio sam se!**

Prispodoba iz ovonedjeljne evanđeoske perikope (Mt 21, 28,32) nije me samo navela na razmišljanje glede laičke kolumnice, nego me je vratila u rano djetinjstvo. Evo što Isus pripovijeda svećeničkim glavarima i narodnim starješinama: *...Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: „Sinko, hajde danas na posao u vinograd!“ On odgovori: „neću!“ No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: „Evo me, gospodaru!“ i ne ode...*

Smještanjem naslova ovog promišljanja u prvo lice jednine prebirem po vlastitom iskustvu. Sjećam se kako sam kao dijete ponekad obijesno znao reći materi da *neću* učiniti nešto što mi je zapovjedila, ali je to bilo dječje *kočoperenje*. Ona bi tada tiho, tajanstveno rekla: „Sine! Dragi Bog sve vidi!“ Moj tobožnji *inat* smjesta se rasplinuo. Poslušno sam izvršio svoj zadatak. Iako to još nije bilo *predomišljanje* iz Isusove prispodobe, ipak sam bio na tome tragu. Jogunasta *svojeglavost* nabuja kao karakterna crta već u male djece, a nerijetko se u odraslosti začahuri i prkosno stvrdne.

Što u kolopletu životne zahuktalosti znači *predomisliti se* i postupiti drukčije od prvotno željkovane namisli spoznao sam nekoliko puta u životu. Svagda se radilo o *prekretnici* o kojoj je uvelike ovisio smjer moga potonjeg pozemljarskog bivstvovanja.

Prisjećam se previranja na pragu punoljetnosti. Prijavio sam se na natjecanje zabavno-glazbenih poletaraca *Moj prvi pljesak*. Odabrao sam pjesmu i bio spreman za nastup pred publikom. O *tremi* nisam razmišljao.

A onda sam se u posljednjem trenutku *predomislio*. Šapat maglovito mi znane *savjesti* odrešito me odvraćao. Glasovi mojih uzora (onodobni slijepi pjevači **Ray Charles**, **José Feliciano**, **Stevie Wonder**) stubokom su utihnuli. Intuitivno sam oćutio da *pjevanje*, moja skrovita ljubav, nije područje moga profesionalnog habitusa. Nisam se pokajao! Bogu na slavu i ljudima na radost još uvijek radosno pjevam!

Svemogi Isukrste! Daj nam dar donošenja valjanih odluka.

Sead Ivan Muhamedagić