MARIJA GAJICKI*

Kako sam odrastala u devedesetim – od sobne egzilantkinje do aktivne građanke


Onda je osamdeset i neke godine prošlog veka umro Tito. Zatim je došla 1989. godina, srušen je Berlinski zid. I ja sam postala savremenik istorije i istine, koja se “u direktnom prenosu sa TV ekранa” počela odvijati pred mojim očima. Neki glasovi, povišenih tonova, objašnjavali su zašto je potrebno ratovati, ubijati druge, osvajaći “vekovna ogništja i raskopavati grobove davno umrlih”. Mnogi su govorili o tome da je konačno došlo trenutak kada se može govoriti PRAVA ISTINA o nepravdama prošlosti i zabljudama prethodnih generacija, koje su bile žrtve velikih svetskih zavera.

Nisam razumela o čemu govore ti uzravni glasovi, i ličica koja se unose sa TV ekrana u moje lice i viču da je “kucnua čas da se ispravi vekovna nepravda”. Moja prva reakcija je bila da se povučem u sebe, zatvarim u sobu, i posmatram egzilantkinja u sopstvenoj zemlji. Mislim da se neće dugo trajati, ako budem zaštićena zidovima sopstvene sobe, neće me povrediti. Nadala sam se da je moguće biti pasivan i nem posmatrač, da je moguće daljinskim upravljačem promeniti TV kanal i da će se slika koja me plaši nestati. Međutim, slike su počele da se umnožavaju, više nije bilo moguće “isključiti se”, jer one su bile svuda oko mene, soba više nije bila egzil.


Moj um i moje širom otvorene oči, konačno su se sućile sa ISTINOM onog trenutka kada je pala prva bomba i porušila 1. aprila 1999. godine najstariji novosadski most. Kada sam sa prijateljima i kolegama novinarima poslala prve razglednice sa fotografijama porušenih novosadskih mostova (ukupno tri mosta preko najveće evropske reke – Dunava) na hiljade adresa u svet, shvatila sam da sam konačno prestala da budem sobna egzilantkinja. Odrasla sam i postala aktivna građanka. Danas hodam širom otvorenih očiju, osećam strah, bol, nepravdu, nerazumevanje, tugu i gorčinu, ali nastavljam da hodam jer verujem u BUDUĆNOST BEŽ GRANICA I PREDRASUDA.

* "Vojvodička" - Regionalna ženska inicijativa, Novi Sad, Vojvodina-Srbija. E-mail: gajickim@Eunet.yu

Decembar 2002.