

1. Nimic mai dificil, mai riscant ca alcătuirea unet antologii prin corespondenţa, in lipsa bibliograftei complete a operelor celor antologati si la discrefia autoaprecierilor subiective, rezultatui fiind propriu-zis o culegere si nu o antologie (in greaca veche: anthos=floare si legem $=a$ alege), desi ultimit ani au fost, editorial vorbind, ai culeserilor, ce reprezintas aproximativ o treime din totalul aparitillor S.F., cum ar fi volumele colective .A!pha", .O planetä numită anticipatie", ..Nici un zeu in cosmos", evenimente desigur muit asteptate de nantologat $\mathrm{i}^{\prime \prime}$ si de critică, de cititori si de bibliofili etc. Exceptia nu trebuie căutată prea departe fili etc. Exceptia nu trebuie cáutată prea departe, de .Almanahul Anticipatia" unica posibilitate de iesire la mare (= la public) a tinerilor autori cenaclieri de valoare confirmată de numeroase premii, majoritatea negãsindu-si patronarea editorială locala favorabila sau neputind pur si simplu preda un material calitativ suficient penfru inchegarea unui volum propriu. Nici una din antologiile ${ }^{\text {a }}$ sus-amintite nu au reusit insà din păcate să cistige integral pariul valoric propus, parcurgerea lor, en tuziastĭ ia inceput, stirnind nedumerirea ulferioarà a lectoruiui brin incompleta, nefinisata, neomosena si heteroclita pseudosintezii oferita, generatoare de indoieli-privitoare la capaciatea presupusà nativà de Demiurg satt Alchimist a antologatoruiui", fin de Demiurg sau Alchimist a nantologatoruiui, in dozator de esenfe si metale rare in vederea irans mutarii- calitalifor individuate intr-un diamant coautori nedepäsind nivelul debutului (deci, incă, de autori nedepasind nivelui debutului (deci, inca, de
neantologat !), debut preferahil inir-us periodic literar si nu intr-un prefios volum de editura, find literar si nu intr-un prefios volum de editura, fiind adevarrat, pe de alta parte, ca prea pufish dimike of ail putut beneficia de aportul stimuiativ pormanen al unei publicatii de profil, dacă nu tipäzta, stued músar xerovatá

## PRO PACE

2. Spre deosebire de celelalte surate, culegerea Avertisment pentru linistea planetei" are meritul deosebit de a fi dedicată in exclusivitate virfurilor sa-zisului nou vat" in majoritate debutate colec ty in anterioarele aparitii, din totalul de doŭ̌zeci inci de autori doar cinci avind la activ primul i cinch de autori doar cinch avind ace action olum propriu (iopt in aceeaskin astic Chubrat apter mărturie a capaci er echnorak, megak, uikar, mắur a acri" de la noi sall de aiurea. Tot in favoare acestei culegeri pledeaz mai realista reprezentar coritorialh esipur oricind discutabila si deschisi onel permanente imbunătolivi dar oricum strin mel pecesarí reflecțrii mai juste a raportului de con necesara ref notional lucru imbueurator si care rezeste respeciul cof atit mat mult eut cit sintem rezeste respectal, ea alit mai militantismului inalt-umanist pentru pacea lumii.
3. Fără a alătura lucrări exceptionale, nAvertis mentul . inmanuncheaza un floritegit de proze bune si foarte bune, de 0 diversitale stilistica ce poate deconcerta no alocuri, tiar eare poate satis face, deasemenea, toate pusfurite, reflectind insa, ineritabil, si unele scăpari auforiale. Redica Bretia,

Mihalt Grànescu si Alexandru Uacureana semneaza fucrări in genal micro-space-opera, nococo-fe erice si pe alocuri baroce, dind dovada unei fanterii si inventivitati lingvistice eare le cucereyte afunci cind nu iti trezeste retinerea, nu afit prin exacerbata stranietate (căutata), eit datorită mani festrifitor olbsesive a unor laii-motive, expresie a unui prematur manierism. Ovidiu Bufnilă, Doru Pruteanu, Dan si Lacian Merisca zugrăvesc la modul direct-enuntiativ reusite iresce post-cataclismice cu caracter de avertizare. Notă aparte in culegere fac timisorenii Dorin Davideanu si Silviu Genescu, eu lucrări denotind un profund simaicà este prezent cu o povestire descriptiv-comportamentistă, ce pedalează pufernic pe creionarea aecentuatä de caractere. Marcel Luca, un alt nintemeietor ${ }^{n}$, este prezent cu o lucrare ce nu iese cu nimic in relief din ansamblul celorlalte povestiri bune inclose, dar scrise si tensionate la modul tra-ditionalist-clasic, dacă putem vorbi de clasicism la acest gen literar născut odata cu revolutía industriala, gen
muli, in viata.
Constantina Paligora, ingrijitoarea volumului, si-a onorat cit a putut de bine dificila sarcină asumată. de optimist Ueenic Vrăjitor (re-) lansator de talente. reusind o: reprezentẹtivă sintecă a speranṭelor si certifudinilor literaturii stiintifico-fantastice romanesti. fi urăm succes şi in continuare.

VOICE A. DAVID
") "Avertisment pentru linistea planetei", o antologie de literatura de anticipatie romaneascá alcáColectia "Fantastic Cabo", Bucmresti, 1985.

## Antologic,

 Antologie...Daca am ińcerca sa convingem o persoanà cà teratura S.F. meritâ un loc in rindurile marii literaturt, indemnind-o sả citeascà gama largà a produselor de gen care apar in lume, am reusit de sigur contrariul. Dincolo de povestirile de groaza
poilitiste sau erotice. folosite ca leac impotriva in poitiste sau erotice. tolosite ca leac impotriva inomeniri aflate inca in chinurile facerii unei noi omenirt allate inca in chinurite facerit unei no
lums. Ea race parte dintr-un experiment efectuat la scará planetaràa, pe care doar il intuim sau il simtim (aşa cum simte ên copil cresterea unul dinte) acru antologia de fată: un titlu foarte frumos, copertâ meitantà sio o prezentare a volumului pe care am considerat-o ca un act de credintă fata de gen Emotionantâ această pledoarie a lui Alexandru Mironov pentru ceea ce este mal pur şi mai bun in nol Emotionantă si mal ales convingătoare. Reintilnim foarte multe nume cunoscute. Povestirile semnate de Mihail Grămescu, Alexandru Pecican, Lucian Merisca, Dannut Ungureanu is merita locul in orice antologie a legendelor despre viitor" (in special povestirca ${ }^{\text {Oblecte }}{ }^{-}$atrage prin
atmosfera de mister tnitiatic in care ne introduce desi gesturfe sf cuvintele in care ne introance desi gesturfle si cuvintele nu vor sâ spunà deci ceea ce spun, ele sugereaza o misterioasa lume parakeste insa, repartimete destul acestea insa, repartizate destul de uniform \$i ocu pind cam $40 \%$ din cuprinsul cartii, o serie de productii mediocre sau chiar slabe, care scot in evidentă de multe ori lacune in cunostintele elein timpul lecturii
INCIDENTUI
cadrane si al cơrei capac vaizá plinâ cu butoane sì care ieseau douâ antene inegale .on ecran din pretăm cuvint cu cuvint fraza de mai sus, inte legem câ prín ecranul aparatului sint scoase douâ antene (inegale). Aparatul ar fi probabil destul de estetic, dar inutilizabil. Mai departe aflăm că dubluril primarului 1 se defecteazs un tranzistor isi plerde memoria. Unui astfel de creler nu i-ar fi deloc usor să incapã introo clădire obisnuità $\$$ este cu atít omaí putin probabil sồ poată fî reparat cu ajutorul unui pistol de tipit, asa cum o face unul dintre personajele povestirii, declarind cu nonsalanta: Mar pricep ${ }^{\text {ram }}$. Cit despre ideea povestirli, ce sentimente vă incearcă citind: „Mirele desfăcu spatele fetel, scoase de acolo un cordon ULTIMA INTOARCERE
tobusului aveau s-o striveascs "....sentitele magnetobusului aveau s-o striveasca pentru a treia oaraDe obicei, pe stradă nu circulă autovehicuie pe
senile, iar un magnetobus nu posedă asa ceva. Presizarea nu are alt scop decit de a ne asigura cá femela este făcută terci. Schimbind decorul in care se desfásoară attiunea, descoperim o naratiune clasică: „In cerc, tot mai aproape", Insả ce dilerentà intre cele douã ! Intre personajul lui Vladimir Colin sii cel al povestirii de fata, timorat si melodramatic, nu putem decit sã̉-1 preferăm pe primul. RONDUD: Obişnuita calătorie in timp, a cărel posibilitate personajul o intuieste imediat. Sintem informati despre amenda de care este pasibil cel care caled tlorile ( 50 lei). in rest, nu ni se spune
nimic
ultima misiune a locotenentului alf, - actiune incoerentã, care cade in descriptivism. Robotil invată să se adapteze din mers situatililor noi sị să le poată face fatã", insă , pipăie cu undele precum orbli drumul cu toiagul alb", sistem atit de incomod finclt, la prima schimbare a configuin plin centrul culoaruluia el "se opri dezorientat in plin centrul culoarului". Cu un asemenea tip de reactic, tipul acesta de robot putea fi bătut cu La in moment dat, autornt observe patetic po zitia in care se afla capul unul robot patetic polăbănea usor la stinga si la dreapta, lovit de palele de aer ale ventilatorului din tavan. ${ }^{\text {a }}$ Desigur, masinăria, cum isi numeste avtorul personajul anti-
patic, e din metal, iar palele de aer... Si oare cum oprim aici.
Prozele, construite dupá retete prestabilite, in virtutea unel "mode" efemere, se pierd intr-o somptuozitate inutilă a decorului, tipică pentru paraliteratură. Dialoguri pline de intelesuri ce se vor adinci, care insă nu ne transmit nimic, reiau idei din proze mai vechi si le denatureazả, le schi-
lodese printro insuricientã intelegere a lor, ducind lodese printr-o insuficientă intelegere a lor, ducind
la o complicare a situatiilor, pierdutà definitiv in la o comp
banalitate
banalitate
De ce convietulesc" intre copertile aceleiasi De ee -convietuiesc" intre copertile aceleiasi
carti proze slabe cu proze toarte bune, punindu-li-se si primelor, nejustificat, calificativul antologice ${ }^{\text {s }}$ ? O antologie, prin insăsi definitia ei, trebuie să fie o culegere de lucrări reprezentative, dar si un instrument de formare a gustului, deziderate pe
care nu le putem omite. Atunci cind ai se tac des care nu putem omite Atunci cind ait se povestiri de anticipatie, am editat citeva sute, am seris citeva zeci", nu se urmăreste oare convingerea cititorului cá selectia a fost intreprinsà de o persoana competenta ? aptul cà sintem de la inceput asigurati că paginile acesteia sint semnate de spe
cialisti in pus la microscop si la telescop vitorul" implică pe cel care le adună intr-un act de modelare, educational, care, prin consecintele pe care le are, $n$-ar trebui-neglijat.

Traian urdea

- O planeta numita Anticipatie", antologie de literatură stlintifico-tantastică alč̃tuită de Alexandr



## În căutarea zeilor pierduți

Antologie de titeratură de anticipatie cu temà ateistă, volumul : . ... poate pärea eterogen, cu texte aflate la niveluri diferite de realizare", după cum recunoaste coordonatorul editiei, Alexandru Miro nov, in prefafa cărtii. Mai mult decit atit, el chiar este extrem de fnegal. Volumul cuprinde 18 poves tíri si schite, majoritatea lor fiind scrise dupä-1950 puteau fi si mai recente), realizate eterogen, de monstri sacri" ai genului pind la amatori mai muil sau mai pufin inzestrafi cu har, unii dintre ei, aproape debutanfi.
O scurtă analtză statisticã a iucrărilor permite citeva constatări, sperăm, interesante
Spațiul de desfăşurare a acțiunil : pe Terra, 7 : p alte planete, 7 , spre limitele Universulul, 3 ; in tr-un univers paralel, 1.
Timpul in care decurge actiunea: in viitor, 8 prezent, 2 ; trecut, 2 \& „trecut in viitor" fo lume pri mitivă, rezultat al unui război atomic din viitor), 1 atemporal, 5.
Idel s.i. I călătorie in spaţiul extraterestru, $5 ; s u$
percalculatoare puse să räspunda la o problemă percalculatoare puse să răspundă la o problemă fundamentala, 3 : voiaj intr-un univers paralel, 2
cälătorit in trecut, 2 ; chirurgie temporala, 1 ; sistem calatorii in trecut, 2 ; chirurgie temporala, 1 isistem post de divinitate, If confectionarea Universului fta modul parodic), II extraterestru polimort, 1: creie conservat si menfinut artificial in viaja, 1.
Conflict dramatic : conflict intre aspirafia umand spre absolut si limitele impenetrabile ale universului, 7 ; comportamentul absurd al divinitătit, 2 ; cle ic fanatic in conflict cu indigeni inocenf, 2, , so anatic in conflict cu un calculator 2 ; un robot in conflict cu un mistic ce refuza salvarea de la moarte prin chirurgie temporala) un constructor de sisteme solare in conflict $c u$ un client nemulfumi un individ in conflict cu prefudecătile semenilor sằ, in fała realitafit tragice a războiului atomic.
Valoarea artistică este singurul element de necon tabilizat statistic, probabil deoarece atit creafia H terară, cit si talentul care o generează sint elemente de o complexitate care inde catre infinit.
In primul plan, Adrian Rogoz cu capodopera „Altarul zellor stohastici" | un text dens, profund, plin de semnificafii. Eduard Jurist - un excelent stil co mic, dar prea puln s.j. Gicorghe spre un final sur condusa ferm si cu ssuspense spre uin umorul do bund colitate. Cristan $T$ P Popesct - un text intere sant iclei ingenioase, dar nil neapărat noi, putina samolie infvzatč in plus in subtert ar fi putut prinde bine Cunoscătorii" lui Mihail Grämescu plutesc in generalităti imponderabile. Erout Iui Victor Kern bach nu izbuteste să inteleagă exact ce i se intimpla nici mäcar in final ; nici cititorul, de altfel. In fine, cuplut Pan Merisca - George Ceaustt trimite un Vesnic Pelerin prin universuri răstuctie precum o scotcă uriasă intr-o butelcă Klein in cautarea zei lor ce pling", aceştia nu sint găsiti la adresa lasal apare intr-un decor halucinan "Femeiadinvis", in rolul damei fatale. Rezultă u. text contorsionat, prolix, confuz, haotic si, realmente fără de nici un dumnezeu
Pripind global, volumul este util si demn de interes, ideea centrala este confirmată si nuantată: ze ca atare $n u$ există nici pe Pümint, nici in spafiul cosmic, nici măcar in universurile imaginate de autori. Dogmatismul si Janatismill ale ilintel lom bătute cu argumentele rafiunil si ale stiintei, locul lor este ocupat de luciditatea uniculusu de $p$ Terra, confruntat
tille sale: OMUL

FLORIN CONTREA
Nici un zeu in cosmos ${ }^{\text {a }}$, culegere de texte de anticipație pe teme ateiste, selectia textelor sil coordona policandru Mironov

## PRO DOMO

In numârul din 29 iunie 1985 al revistei "Luceafăru", criticul si prozatorul Voicu Bugaria saluts aparipublicatii specializate in literatura de anticipație", care insã , ,apare atit de rar. incit recenzarea ei devine aecesarä", tocmai decarece „un avan taj al Paradoxului intr-o eventualì comparaṭie cu diverse fanzine din farà il constituie atenția deosebita acordata teoretizärilor, precum si in terpretărilor critice ${ }^{\text {e }}$.
Aproximativ o treime (pentru amawrit unor statistici exacte : $36,45 \%$ ) din sumarul numărului 8 , august 1985, al revistei de literatură de limbä germana "Neue Literatur este rezervat fenomenulai science fiction. Intílnim aici un interviu eu scriitorul vest-german Herbert W.

Franke, care semnează si două proze scurte apărute alături de alte lucrăr ale genului. Autorii ? Nimeni alti decit Ray Bradbury, Stanislaw Lem rul fan timisorean apare cu. Tină rul fan timisorean apare cu o po ${ }_{\text {„Doi sillingi pentra Ringo Mendez }}$ in traducerea lui Helmut Britz, care isi motivează astfel optiunea in re cenzia pe care o face fanzinului wellsist :
"Un punct luminos in desertu schimbărilor de lume de după Ein stein este Silviu Genescu ; in locu obisnuitelor rinduri care plesnese sub greutatea ideilor cosmice, izvorăste un limbaj comic, in care se simte din plin placerea de-a trâi intr-o necredinṭă totală fată de principii. (...) ${ }^{n}$ Revista revistelor ${ }^{\prime \prime}$ (nviata studentească", 10 ínlie 1985), rubricà semnată de criticul Traian Ungu reanu, este in fntregime consacratiz
parcurgerii si analizei numărulu 98-99 al revistei „Forum studentesc ${ }^{4}$ Din cuprinsul articolului, in care este apreciata favorabil activitatea colegilor noştri redactori, am re finub npro domo" un scurt pasaj ${ }^{n}$ Fascicola science-fiction a revistei este o foarte bogată punere in tema si exemplificare a fenomenului lite raturii de anticipație"
Suprema incununare a ultimului număr al „Paradoxului" a fost acordarea premiului pentru cea mai buna publicație de profil la concursul anual de literatură de anticipaṭie tehnico-stiințifică, organizat de revista ${ }^{n}$ Stiințã sil tehnicä", manifestare integrata Festivalului Național "Cin tarea României" şi dedicată Anulu International al Tineretului. Forta sil maturitatea creativă a cenaclului ${ }_{n} \mathrm{HH}$. G. Wellst ${ }^{4}$ este dovedită si de fap tul că doi dintre membrii săi sil-a regăsit numele inscrise pe lista la


PRO DOMO

Apple-II de către un cuplu de programatori dintre care unul este chirurg. Actiunea joculuí este di-

## Ciberanticipația ludică

 rect inspirata de cunoscutul film Calatorie fan- tors acasă, dupã ce a colindat tǔrimuri fantastice si a iesit invingãtor din confruntărl dificlle, eroul nu mai este acelasi, cxiľtoria 1 -a transfigurat, cunostintele is s-au imbogãtit, orizontul este mai larg. La fel ca sil in Microbe, salvind pacientul, invingind anticorpll si dificultátile cãlãtoriel simulate, jucá-torul-erou se instruieste, se familiarizează cu in-
formatica, indispensabila in tehnologiile viltorului, ca sil in cele actuale.
Familiarizarea cu claviatura minicomputerului este avantajul oferit de orice simulare-joc, chiar si cele din seria kitsch. Distanfa intre ele, insã, este aceeaşi ca intre s.t.-ul bun și cel de duzină, distanta dintre arta-unicat sil produsul de serie, conceput pe bandă prin interconectarea unor secvente tip: in-
vazia, apărarea, exterul rãuvoitor, stilul „trage şi vazia, apărarea, ex
pe urmă intreabă".
pe urmă intreabă. pe computer este strins legat de
Viitorul joculul pe Viitorul joculul pe computer este strins legat de
evolutia microordinatorului, pe care insă cu greu evolutia microordinatorului, pe care insa cu greu
o putem extrapola in mod
veridic. Autorul
s. o putem extrapola in mod veridic. Autorni
poate totusil visa la ${ }_{\text {nextracran }}$ extinarul-de-milne ${ }^{\text {a }}$, capabil sa formeze a tmagine, creata integral direct in centrii vizuali al creierului, practic imposibil de distins de perceptia reală. Problemele implicate de distins de perceptia reaia. Problemele implicate aceastá inventie fantastica - dar posibila - se ania opinli in acest sens, justificate de aglomerarea de opinil in acest sens, justificate de agiomerarea de zil, de explozil atomice si de super-lasere ;o intreagá avalansí informationala, in care violenta este dominantã, nu poate duce decit la violentã, obsesla agresiunil, nervozitate, labilitate psihică. In linil mart, aceleași probleme sint ridicate sii de către televiziune sau de către cinematografie. Filmul sau cartea comercială nu infirmă cinematografia sau literatura in ansamblul el.


Intre criterille de apreciere a diferitelor jocurl, cel estetic tinde su devina din ce in clui-devin fac tant. Calitatilie imaginii sil ale sunetului-devin foc (logicalu - dacă ar fi să adoptăm un termen fran(nez), ceea ce inseamnã câ, pe língă caracterul instructiv, stimulator sil distractiv, apare si cel artistic.
Ne putem Intreba chiar dacă nu ne aflăm in fata germenilor unei noi forme de artă, o nartă interactivã". In care programatorul este artistul care trasează linile generale in labirintul cărora se va rátăcl jucǎtorul activ. O nouă formã de a se exprima pe sine, datorată unei ${ }^{\text {oprenniri }}$ porndice innăscute a omulut, generatoare de artá dupa
Huizinga in legătură cu celelalte arte: Ciber-artele, Huizinga in legăturà cu celelaite aře, ciber-arter
arta generată (mal corect „asistatá") pe computer, arta generată (mal corect nasistata") pe computer,
si-au croit un drum către public in ciuda (sau gra-si-au croit un drum catre public in caracterului ludic pronuntat ; artistuluil fi revine sarcina selectili realizate pe baza unor programe cu functii de o variabilă aleatoare. De fapt, avem in fatã primul hibrid de tipul ,inspiratie $=0 \mathrm{~m}$, transpirație=computer ${ }^{\text {a }}$, căci cl creativitatea este incä trans ful exclusiv al omului, iar fără program, maşina nu face dol banl.
Masina Intellgentả, autonomă, autoprogramabilă și autoperfectibilă işí anuntă insă, discret, apropiata aparitie...

## Tinerii şi

literatura s.f.

S-a spus adesea, in diferite contexte, sub o forma sau alta, că proza sf este o literatură pentru tineret. La, prima vedere afirmafia pare de bun simf, dar la o privire maí atentă ea poate să nedumerească sau chiar să se găsească argumente pentru a-i nega adevărul. O modalitate ttterară oricare ar fi ea, nu se intemelazŭ pe vreo discriminare in privinfa virstel cititorilor, iar dacă o asemenea relafie preferentială apare totusi, avantajafi se vor afla cei ce posedă o experienta de viată si estetică mai bogată, nu invers. Cu alte cuvinte, $n u$ există nich un motiv ca literatura sf să nu fie agreată in a
măsură de tineri si de cel maí pufin tineri.
măsura de tineri si de cei mai putin tineri.
Aceste speculafii teoretice sint contrazise (doar aparent, după cum vom arăta) de rezultatele unor anchete sociologice intreprinse printre cititori. Datele obtinute pun in evidentă o structură de virstä net dezechilibrată in favoarea tinerilor, Astfel, dintre cilitorii pasionafi ai genului, adica acea cate* treimi au sub 25 de ani/ pe de altă parte, la bibliotreimi au sub 25 de ani I pe de alta parte, la biblioteci, unul dintre cel mal solicitat) de către fineri este sf-ul.
$n u$.
Faptele sint fapte si trebuie să admitem că literatura sf este citita in primul rind de către tinerk, Dar acest lucru este oare sujicient pentra a consj-
dera
fful
drept o literaturà ce se adreseazal indeosebl tinerilor, o „literaturà pentru tineret"? In fond, ce se intelege prin această sintagmă ? Dacă ea se referă numat la virsta medie a cititorilor si nu se refera numat la virsta medie a cititoritor if nu sugestii peiorative, atunci este o formula superflud. Dacă „literatură pentru tineret* se consideră acele Iucrări care abordează o problematică anumită, specifică tineretulut (care ar fi aceea?), prezentald intr-o formă mai accesibilă, corespunzătoare vira stei (? !), sintagma rämine ncclarä sị neadecvatä genutui sf.
Neclară, pentru cà nofiunca de , tineret" este pree largă si, in cazul nostru cel pufin, se dovedeste unui institut de invãtămint superior pot exista deoa sebiri insemnate in modul de intrpretare a unt text literar. Ar fi necesare delimitări mai nuanfate, care să aibă in vedere nu numai virsta, dar si diversitated preocupärilor si a niveletor de infelegere in cadrul aceleiasi virste, subliniindu-se astfel complexitatea deosebită a fenomenului, ce nu poate fi definit doar printr-o simplă formulă.
Neadecvată; pentru că, infelcasă astfel, „Itteratura pentru tineret" se suprapune in parte literathrif destinate copilior si celei de divertisment (aventuri etc.).
Neadecvata, si pentru ca nimic nu limiteazä aria tematică sau nivelul literar-artislic-al prozelor sfExistä destule lucräri care o si dovedesc, ele adre-
sindu-se nu unei virste anumite, ci lectorutui avizat, indiferent de anit pe care fi are. Aici se impune o instinctic ce ne arata, printre altele, că nut exista o contradicfie reala intre susfinerea că literatura sf se adresează in egala măsură tuturor si faptul cà sebim sint cititorii el majoritari. Este unil sasa ca sebim intre modalitatea literara si, infeneas diferitele opere a acestel potenfialităti. Sint realitaff de naturi si nivele diferite, dar avind aceeasi dentmire, „ititeratura $s \int^{\prime \prime}$, se naste o nedorita confuzie. Ca modalitate, literatura sf nu vizează un public aparte, in timp ce 0 operà sau alta se poate actresa cu precădere unci anumite categorii sau alteia, Aceeasi distincfie opercaza si in privinta valorii dacă, să zicem, pină acum nu s-aut scris tucrări sf importante (dar ele s-au scris !), nu avem nici un temei serios să credem că $n u$ se vor scrie de asum inainte. Nu genul' in sine este cel care condifioneazd asemenca realizări, ci un anumit climat favorabil creat in jurul său, de exemplu o publicafie poate O problemă rămine, de ce literatura sf este citită O problemă rămine, de ce literatura sf este citită
mai ales de către tineri sau, cu o intrebare complemai ales de car cum de se intimplă că sf-ul iṣi pierde, in momentul de fafă, forta de fascinafic odată cu maturizarea,
Se pot propune mal mutte explicatit, traducind dimensiunile complexe ale receptäri literare: sf-u! este o continuare pe alt plan a lumilor feerice ale basmului din copilărie, o disponibilitate mai mare pentru nou, un contact mai redus cu realitatca inconjurätoare etc., respectiv trecerea spre un at tip
de basm, mai putin fantastic, imbräcat in haine de basm, mat pulul seriatelor Dallas sau Dimai "realiste (de felut seriatelor "Dallas sau "Di nastia", dorinfa de a-si vedea mal inttni in titeraexperienfa proprie de viaja, de a indini in de vreo tura situafii prin care a fapprejurâri fantastice, o scädere a receptivităfit la nou etc.

Dincolo de aceste adevăruri parfiale referitoare la publicul cititor, considerat statistic, exista si cauze ce fin de operă, subliniez, tin de opere si de autori, $n u$ de genul sf ca atare. Nota de altã datà va fi fiind căutată. Dar se va oferi oare prilejul retrăirii ei?

Toote strădanitle mele de a ridica valiza se soldară cu un esec lamentabi Ochii profesorutui mă-um dat din umeri cu o sclipire ironica. Am dat din umeri Pentru un om de virsta iui nu mi s-a rat cu usurintă in timp ce mi-a definit propeneutica, locul si rolul ei in pelpropeneutica, ocul si
Ne-am oprit la o tonetă si profesorul a golit nici mai pufin de zece sticle de Cico. Picioarele imi erau ca de plumb si pină la facultate mai era cel putin un kilometru.
Ajunsesem sẽ blestem inclinatía mea către facdetoate, către itteratură si artă, spiritul meu, păgubitor, voluntar
Trebuia să ne gräbim.
Profesorul insă nici nu se sinchisea, $n u$ pärea să fie un tiṕp punctual, mai degrabĕ un desauvirsit inocent. După o serie de intrebări nästrusnice despre : ce-ai face dumneata dacä te-ai afla in pHin desert sau dacă tatal dumitale iu-

## Ovidiu Bufnilă

## Introducere in propeneutică

beste inältimile, profesorul mi-a ceru un răgaz. Si-a deschis valiza si a scos din ea un manuseris. PROPENEUTICA Singurul obiect aflat in valiza. \$i-a no umit, a făcut cale-ntoarsà la garč. Mi-a explicat gräbit că sala era goală, că era asteptat acasa de un prieten pe care numai văzuse de foarte multi ani și care in chiar clipa aceea picase de to un dram lung.

Mi-a strins mina cu putere si $m$-a privit in ochi.
Tatăl dumitale urăste inälfímile !
Dupŏ plecarea trenului, intorcindu-mă la facultate am aflat cà sala in care trebuia să aibă loc intilnirea se afla de două zile in renovare

Am lelefonat projsortulud si d-am cerut explicafii. Nu a reusit sŭ mă facă să rea noil sale discipline Raportarea-
tinfă prin anticipare, condifionarea prin ccerea sub täcere a cauzelor !
Seara tirriu, asaltat de un grup furios de studenti $m$-am refugiat pe teing un profesor de noulrect, de ani poate imbolnăvi usor de gripü.

## Punct.

Cocofat pe acoperis, verde la fată, ta at meu incerca pentru a o mia oară sì istige un pariu impotriva propriei sale inte.
EG insă, finta, datorită unor cauze bscure refuza sà se lase invinsă
I-am fäcut tatel o cafea tare si l-am ugat să coboare. Nu ne-am spus mar lucru dar mi-a trecut prin cap că, dace
 văzduh.
In asta consta probabil esenta prope
PUNCT

Pe prietena mea $n$-o mai vizitasem de foarte mula vreme. De patru ani nu mal stiam nimic despre ea. Lucru surprinzator pentru noi, care, pe vremea cind eram colege de scoala, ne intilneam după-masa cel putin de doua ori pe saptaminat. De cele mai moite ori mergeam cu la ea. Ii admiram casa bine construitã, curtea mare, pliná de bujori
şi, mai ales, grădina de cãpşuni din si, mai ales, grădina de căpsuni din ore intregi, nu ne deranfa nimeni si ne povesteam tot soiul de nimicuri sau povesteam tot soiul de

Azi mi s-a fäcut un dor cumplit de zilele de demolt, de Goralia. As dori foarte mult s-o intlinesc. Este doar zina mea
Doamne, de cite ori am batut drumbl acesta 111 facceam uneori in zece minute, numai ca sả ajung mal repede. Acum au trecut deja douăzecl sil n-am depäşit nici măcar drumeagul pletruit. Mai am citiva paşi pină la el. Mâ-ncearcă o plăcere nebună, retrălesc sentimentul fetei de 12 - 13 ani care alearga cu nerabdare din inchisoarea bloculni spre 11 bertatea cimpuiui si a riului Dupa casa asta mare mai urmeaza una verde, apoi dau colful, traversez străduta sị, la nu-
mârul 7, mă intimpină casa Coraliei. márul 7, má intimpiná casa Coraliei. Poarta e Inchisă, far in cutia postală
se odihneste un biletel . Sintem la se odihneste un bileţel i Sintem la
mare. Ne intoarcem peste trei săptasmini ${ }^{\prime \prime}$. Cele douả propozițil mi-au taxiat mini". Cele doua propozitil mi-au talat acest loc farẩ sã revãd măcar gràdina prietenel mele. M-am hothrit sal astept fntunericul ca sà pot sarl poarta si să mă furisez. Pe stradă nu maí e nimeni. O pornesc in josul ei, pină ajung la marginea orasului in cimp. După citiva paşi mă si aflu tolảnită pe larba moale. 7. Sa nu fle chiar nimeni acasã ? Intunericula a pus stăpinire peste tot. Sar poarta färã prea mare greutate si, cu pasi de pisicả, mă indrept spre uşa care dă in gradină. Sint nevoita sã aprind un chibry ea sa-mi dau seama unde se peo trblita de lemn, o inscriptle : Polana sulletelor". N-o maí văzusem
Apăs. pe clantả si intra. Dupả primul pas simt cam mă cuprinde râcoarea incăperii E o beznă grea Mai aprind un chibrit. Mă dezmeticesc repede. Pe o măsutả, o lumfnare intr-un sfesnic
Mi se pare că aud pasi. Cine poate if acolo? Din nou ceva ... rlsete... parcả

## Lucia Törők

## Părintele

Atinosfera rāminea in continuare incordatas. Polemica se transformase in ceartá ; oamenil de rind nu puteau intelese ce se intimplă de fapt, dar urmăreau totul cu ochi avidi sil curlost, că tind si treacs dincolo de aparente.
Situaţia fără precedent pusese Biserica in mare dificultate. Evolutia ştilntei si mai ales dezvoltarea intensivå a Industriei calculatoarelor submina insãsi existenta el ca institutie Se lansase lozinca . Masina e perfecta, masina nu poate şresi íc, iar slintii pârinṭi se văzurâ nevoiti sù recunoascà scãderea permanentá a numărului de enoriași.
Adversaril afirmau că in acea periompas foct cei ce-o proporanea impas incit cei ce-o propovăduiau


## Antuza Egher Poiana sufletelor


#### Abstract

din partea stingã. Ridic-reflex Iumfnarea și privirea mi se opreste pe un tabbesc patru chipuri de paji. Imi fac semne cu mina. Astept o explicatie. Cel patru işi scot pālărille şi mă salută cit se poate de respectuos.


- Eu sint Fericirea, Imi spune primul. Faci ce pot̂i ca sằ-nì dal de urmă, dar cind mă găsesti iți par prea scurtă sii atunci...
Pentro trei apar eul Sint Tristetea. tribut amar de lacrimi.
- Dar nu te plerzi, pentru cal urmez eu. Mă recomand, Speranta. Zile intreg estit nảpãditả de amẩăciune, Insă speri mereu la revenirea fericirli pinả cind...
- Pinà sosesc eu. Sint Ura. Nu mă cunoşti prea bine. Noi sintem cele patru cunoşi prea bine. Noi sintem cele patru
verigi din lantul care te leasả de oameni, verigt din lantui care te
String puternic sfesnicul in miini Pajil au inceput sax se scàlimbăile. It privesc cu uimire si, imtr-un tírziu, ìm dau seama câ-mi indica o directie areapta ceva ce nu ared c-am sả mal vả aresc ceva ce nu cred ca sumal và noscul̀ bärbat sif femel fantasme nude care rid strident cintax, fumenax, soles pahare san bat cartile. Ochil le ard in pahare sau mite inile lor se intind spre mine.
Tremur. Trebuie să se termine odatả, trebuie să plec, nu-i decit finchipuire Mă trezesc inconjurată de imenṣi co paci rästurnați, stlipi prăbuşiti unli peste ainm mormane de caramizi, nisip, pra pur use smpreuna cu tot ce fnconjura Refac traseul obisnuit pina acosa Dup vreun sfert de orડ̄ bānul cả sint in locn unde ar trebui sả fle locuinta mea. S aici, peste tot, zidurl sfärimate de pietre aici, peste tot, ziduri sfarimate de pietre si praf. Imi cuprind capul in milini Printre lacriml mi se pare că zăresc bucată de hirtie ingãlbenita de vreme
„Un sincer și cålduros wha mult ani bo de pe litoral

Te särntă cu mait dor
Din nou, riecte : Unde In-am anatt Acum, insil nu mai am nevoie de nic o explicație: in fața mea apare o usç̆ Apue clanta ca pe o salvare, am lesit si mă proptesc cu spatele de ea. Ochil mi se agata de tảblița de lemn pe care stă scris : "Polana sufletelor". Imi dau seama că soarele tocmal răsărea, că e un cer senin sị cà mà aflu in curte prietenel mele. Sar poarta. Tlptll, făr să mă uit in urmã, mă indrept spr casã cu paşi uriaşi
E dimineatãa de-a binelea cind ajung in faţa el. in cutia postala mă asteapta an plic. E o fellititare
„Un sincer si calduros $w \mathrm{La}$ multi anil bo de pe litoral

Te sărutả cu mult dor
Coralia"
arate unul altuia calea pe care trebulau s-o urmeze intru dobindirea vietiil ves oice. Se tipăriséră cărti de popularizare a stiintei. Se ajunsese la inzestrarea fiealrei familil cu cite un calculator infailibil. astfel incit predicile strallucitoare aveau un ecou tot mal redus in rindul maselor. Dac』ั n-ar fi apărut atunci Pårintele. Biserica ar fi devenit in curind martora propriel sale agonil.
I se falase o publicitate uriasal. Sute de afise viu colorate se puteau zărl pretutindeni. Publicatiile bisericesti nu mai scriau decit despre el.
Părintele predica mereu in acelaşi loc si la aceeaşi orà O multime de oamen veni sa asiste la intifa predical, lar adversaril se văzurả nevoitil să recunoască ingeniozitatea de care Biserica dădea incă e datả dovadả. Nu puteau să nu ràmina surprinsi. Ca si in multe alte situatii precedente. Biserica adoptase acelasi princlpiu ca si al inamicilor "Masina mu poate gresil ! Părintele constituia dovada concludenta. Construit intr-un scep bine determinat, Paxrintele isi indeplinea cu sirg datoria de
indrumator pe drumul credintel, far aa-
menii se adunau cu sutele sax̃-1 poată vedea

Cind incepea să vorbeascả, liniştea se intindea peste puholul de mase tălăzuind sid doar vocea lui se rostogolea peste capetele plecate. O voce, e drept, cu, inflexiuni metalice, dar atit de calda in clipele povestirii intimplarrilor biblice.

Dorinta se indeplinise şi sfintil părinti se puteau felicita. Iși pomeneau triumful in toate conferintele de presa. Dovediverà lumil cä e masină nu poate crede in Dumnezeu atita vreme cit nu este lăsatul sal cunoascả scrierile sfinte, cit nu este lâsata sã creada.
Pärintele iși petrecea tot timpul studifind. Fotografil if tulburaserà singurătatea si sute de imagin! - Infatisindu-1 adincit in lectură invadaseră revistele si ziarele.
Biserica marcal in acea perioada crestere numericà atit de accentuatả a membrilor el, incit trebui sã aloce fondurl necesare ridicaril unor noi lãcase de cult, capabile sả̉ ofere adăpost multimill celor ce-ș cãutau refuglol in dreapta lume a credintel.

Intr-o zi, pảrintele nu apăru la cea sul oblsnuitel predicl Oamenil il aşep tară citeva ore, dar el nu veni. Se impräştiarà apoi cautindu-1 și, in afara oraşului, in mijlocul unel cete de copii,亿I gäsiră povestind, culegind florl și prinzind fluturi
Convocat de cattre consillul ecumenic să dea seamă de comportarea sa, Părin tele recunoscu, in fata gazetarllor uluit si a multimil, cả Dumnezeu nu existǎ sil că viata omului e frumoasă sil și-o rinduieste singur.
Atunci 1-au incuiat intr-o incäpere ș au cerut multimili să hotărască ce pedeapsà i se cuvine
In zlua aceea, pe care mal apol e proclamară sărbătoarea sffintả inchinatả victorlel Blsericii Impotriva ereziei, oamenlil se adunară. Imbrăcaṭi in ves minte din pinza de sac, Iṣi aprinseră torțele, alcãtuind o impresionantă procesiune. Cätre prinz il scoaseră in plaţa publică, intonind pioase rugăcluni pen tru salvarea sufletulul. Si-1 arseră pe rug

Totul a inceput in ziua in care m-am angajat ca psiholog la Spitalul de boli nervele directorului, un savant de retentele directorului,
nume international.
Poate nu as fi avut curajul să istorisesc cele ce urmeazä niciodată dacä $n u$ as fi fost sustinut moral tot timpul
de sotia mea, cunoscuta si indrãgita de sofia mea, cunoscǔa sentru copii, Tatiana Spiridonovna.
ncá de a doua zi am trecut la testele deosebit, un individ bărbos si cordial, care, näscut in spital, in urmă cu mulfi ani, din doi părinti bolnavi, se dovedise atins congenital si nu mai părăsise niciodată asezämintul.

Subiectul era dotat cu o inteligentă iesită din comun (de alffel doborise toate recordurile in topul personal pe care il tineam la zi), cu o sensibilitate
la fel de mare si as zice chiar - dacã

## Alexandru Pecican Spitalul

lermenul in acest context nu ar părea forfat - cu oo intelepciune magistrală.
L-am privit cu mirare si $l$-am in-L-am privit cu mirare si $l$-am intrebat cum se face că un om atit de dotat e finut intr-un ospiciu. Mi-a răspuns că totul se trage de la incăpătinarea lui de a sustine adevärul. L-am intrebat despre ce adevăr este vorba. Acela că sint Leonardo Da Vinci". Am infeles totul, dar, conform unui bun
sfat, $l$-am intrebat in continuare, pre-făcindu-mă că nu inteleg, ce $\ddot{\text { ii deran- }}$
jează pe doctori. Ei sustin că cel care jeazä pe doctori. ${ }^{\text {,Ei sustin că cel care }}$
mã cred eu a murit de foarte mult mă crea
timp $p^{\prime \prime}$.
$N u$ avea rost sŭ-l contrazic, $l$-am indemnat să-sii vadŭ in liniste de treburi si să nu pună la suflet nimic. M-a
invitat la el, ca un fel de recompensắ pentru increderea ssi infelegerea de
care am dat dovadă. Mi-a spus cŭ fiind cel mai vechi in stabiliment, are
0 cameră separatä-pe care a transforo camera separata pe care a transfor-
mat-o in atelier sil că nu primeste pe mat-o in atelier si că $n$ nul
In incäperea destul de mare si bine luminată erau ingrămădite tot felul de instalafii si masini din lemn, care mai de care mai complicate. Lingá fereastră. pe un trepied, aproape gata - MONA
LISA. Am zimbit. Trebuie să recunosc insă că părea o copic fidelă. Am nceput sa ma minunez si sà o laud sigurä, a inceput să finiseze citeva de talii. Abia atunci am remarcat amänuntul si, mirat, $l$-am intrebat cum poate picta cu ochelari fumurii. Mi-a răspuns că-i pourtă fiindcă $i$-au fost impussi de direcfia spitalului, dar cắ atit cu ei, cit şi färă ei., it este tot una el fiind din naştere ORB

Era o ploaie lentă, lipsită de agresivitatea ploiler de vară, dar care stia să macine. Simteau uneori focul din barăcile lor incálzite prin suflul unor
imaciní rảzlete care apareau si se diimagint razlete care apareau si se Locotenentul so sil spaimele din jur do de la bocancii de zbor. Adjutantul vru să treacă pe lingă el, derapă in noroí si cázu cu un plescǎit cleios si neplăcut. In alte imprejurări, imaginea unuí adjutant aviator din Corpul 1 Aerian zăcind in fund prin mocirla, după ce aterizase acolo in circumstante putin elegante, ar fi stirnit cel putin zimbete si unele comentarii critice, dar acum locotenentur isi permise doar o privire incăr-
catã de o pronle voalat̃̃. cată de o ironie voalatã.

- Să stii că nu estl obligat să rămii asca, ii spuse el pe un ton neutru, de parcă $i$-ar fi comandat „repaus". Urmă un al doilea plescăit, mal infundat, sí automatul adjutantului dispăru
noroi ca o reptilă sãtulă sil lenesã.
- Eu nu mai car porcâría asta, ieni adjutantul stergindu-se de noroi, cu frunza enormã a unel buruieni ingreunate de ploaie, ca toatã vegetatia din jur. Intr-un mediu in care oboseala si rảzboiul făceau posibile evenimente ciudate sil amenintato toare, sax--ti arunci arma echivala $\mathrm{cu} o$ sinucidere curata sau cu o ficneala evidenta. Locotenentul calificá asta drept indisciplina sil-1 ordoña adjutanturt
- Ar trebul $s-0$ demontez si $s-0$
curāt. fäeu adjutantul. patinind in curāt., făcu
urma lui.
urma lui.
- Asta ar insemna sá ne sil oprim, it aruncã locotenentul peste umâr, Nu cred că ai fi capabil sã demontezi totul din mers, să curetil fiecare piesă sil să
montezi apoi totul la loe, Sintem la montezi apoi totul la loc, Sintem la
citiva kilometri de linia frontului sii e de presupus câ existã patrule de conin locul oricarrei replici. Drumul pe in locul oricaree replici. Drumul pe care-1 strabateau pârea lung si nincertitudinea ce se intindeau peste locurile titudinea ce se intindeau pe
acclea ii tinuse in picioare
Teama si incertitudinea existau de cind lumea, dar războiul le nuanta. Mássaluiau printr-un mediu inecat de
apă, iar fisitul ploif umplea tâcerea. La un moment dat locolenentul auzi un clinchet sec in spatele său si, intor-cîndu-se avu surpriza sâ-1 vadă pe adjutant legat la ochi cu esarfa de zbor adju are se contura un zimbet triumfâtor sị năting.
- Am demontat automatul cu ochil inchişi, domnule locotenent, fãcu adjutantul la capătul unel tăceri unde se ameste
Ialt
- Dack̉ te găseau nemtiii aşa, ai fi fost numal bun de imouscat, observă locotenentul dincolo de zîmbetul satis-sã́-mi al adjutantului. \$il ce anuă el. De asa ceva este in stare orice infanterist, dar ăla cel puţin are destulă minte s-o fack in pollgon si nu in spatele frontului inamic. Trecl in fata mea, zise locotenentul după o pauzã.
- Mă simteam ca intr-o pādure oarecare, rosti adjutantul. Ca atunci cind, legat la ochl. Iml caxutam colegii de joacả, adăugă el cu gindul transpus in imagini deparrtate. Si tot ca atuncl, am
simtit orice miscare. Se opri doar cit simtit orice miscare. Se opri doar citt
sã-sì steargă nasul cu esarfa care-i atirna acuma la git. In pãdurea asta nu atirna acuma la git. In pădurea asta nu
se miscá nimic, locotenente, zise el. se miscá nimic
Doar nol. Și pirful âla afurisit.
Locotenentul se dãdu la o parte ca sia-i facã loc.
- Esti fresponsabil, mormăl el ca răspuns. Asta nu mai e jocul de pe vremea cind eral pusti, intelegi? zise sirind peste niste pletroaie care se insirau ca niste lespezi dintr-un cimitio gănat al ploii. In lipsã de alte lacrimi.



## Silviu Genescu

 Adio, Lizette !- Este tot un joc, fäcu adjutantul peste umăr. Sil tot ca atunci mi-e teamá să nu rămin singur. Se strecura, uşor aplecat, printre umbre si forme confuze, estompate de valul de apă care se scurgea din cerul imbibat cu cenusiu il tensiunea apasatoare a uneí zile de loamnà si de razbore. Pe fała locotenentulu apa formase o pellcuan care-1 mulase ore reusi
- Coret ase el e
- Corect, zise el, e tot un joc. Dar riscurile sint derinitive. \$i te asigur câ n -ai să rámii singur. Eventual invers.
$\mathrm{Nu} u$-si mat vorbirã multã vreme. Asta pinâa cind apâru casa. Se opriră nervosi sil surprinsi, revitalizati de emotie. Se adăpostirà sub crengile impreunate intr-un efort neputincios de a rezista rafalelor de ploaie. Priveau casa de la distantâ, incercind să surprindă vreo mişcare dincolo de zidurile tăcute, spãlate de apã. Casa avea o giruetã la capãtul unel tije lungi care se impotrivea cerulul mohorit sil acaparator. Era cocoşul clasic, plantat acolo ca sã se in toarcá in bâtaia vintulul și sâ scirtliie la un an după ce a fost instalat acolo. - Nu pare casa pădurarulul, zise locotenentul.
- Nici casa vrăjitoarel din "Hänsel si Gretel", observă adjutantul. Un co nac, o casă părăsită .... murmurã el Ar trebuil să vedem. Ajunsese in starea care-1 anesteziase instinctele obigatori tul peste groapa cu lei sau nímic. O tul peste groapa cu
anestezie senzoriala.
Casa nu respira.
Casa nu respira. O casă locultă dedin ea. In casa X usile se trintesc to
ziua sau in casa Y la anumite ore se aude masina de cusut sau cineva cintá pe inserat la pian. Chiar dacă ai casel sint plecati, lucrurile par sá astepte. sâ se Ferestrele si usa de in mor Ferestrele sick usa de la intrare erau ferecate ca scindurl sub forma de $X$, interdictie vizibila sí nelinistitoare. In
casa aceea lucrurile pãreau sà nu astepte pe numeni De foarte multă astepte pe se mai trintise usă multo isi zise locotenentul. Adjutantul era inist zaluit de ginduri optimiste care-1 fackeau sâ-sil mentină un zimbet voalat, in pofida oboselii și a surprizei.
- Ne-am putea usca puțin, propuse el făcind un semn spre casã.
- Da..
tăcu ad jutantul cine a statind tintă ferestrele baricadate cu scinduri.
- Iar eu sint curios de ce-i tocmal alcl. Asta- mai mult un conac decit casa pădurarului. Hai să mergem, rosti locotenentul infofolindu-se in jacheta de zbor.
Pe măsură ce se apropiau, descoperirá cả usa era marcată cu o cruce albã intre bratele X-ului din scinduri. Vopseaua (sau varul) cursese, lar crucea crustat in timp şi in tăcerea definitivă sub care i se păstra semnificatia. Prosub care i se pastra semnifucatia. acefuseseră extrem de grăbiți, se gindi locotenentul. Se opriră amindoi in același timp.
- Acum sintem siguri cã nu este nimeni acolo, rositi adjutantul fără să-si mute privirile de pe fatada casel.
privindu-1 pe locotenent. O luă apoi din loc. Locotenentul scoase din buzunar ultima tablă de ciocolatá din ratia de
supravictuire si-i rupse staniolul cu suprav
dintii.
situl Cred cā àn sẩ dorm pinină la sfirsitul rǎzboiului, rosti adjutantul in timp ce desfacea scindurile cu pum-
nalui din teaca de la sold. nalu din leaca de la sola. Locotenentul dádu din cap privind saitl ridice.
,Lizettel M-ai bágat in rahat ssi asta confirmă vorba aia de duh, care spune câ n-ai nevoie decit de o remeie pentru un surprinzator de lung sir de aenorociri. Probabil cà no sa ne asta vedem niciodata, iar scrisoarea asta, daca va in gasita, va if in mod sigur să fie ! Aveau dreptate pofestile puse in circulatie pe seama casei âsteia. E un loc rău famat, ocolit, tăranii din Bergeron sur Glânne evitâ sả intre in ca, ar dărima-o. dar n -au curaj. Se spune că dispare la fiecare 100 de ani, dar nimeni nu stie unde. Eu stiu, Lizette. Pe pielea mea. Cred cā asta s-a intim-
plat imediat după ce ai plecat. In orice plat imediat după ce ai plecat. In orice caz, la inceput $n$-am sesizat mare lucru. Dormisem. Se fácuse dimineafá sii te asteptam. Apoi dinspre nord $s$ s-a auzit
0 canonadă puternicí, $a$ durat peste o canonada puternica, a durat peste grämadà de cälâreti care strigau „Vive gramada de calaretif care strigau Nive
I'Empereur ${ }^{4}$., maniere tipice pentru primul Imperin Credeam af viser. Acum il intelegeam pe Wellington cind a spus: Deie domnul sà vină noaptea sau Blucher". Cred ca ajunseintimplat si altele. Nu mal am curaj să cobor pe scarl. Am halit toate conservele, am băut supa din termos, termin și cartuşul alla de Gitanes. Nu stiu unde am să ajung sau, mai precis, CIND am sả ajung. Träiesc de trei zile intr-un hamac, inconjurat de cutii goale de conserve si tin pe burta o geantâ cu 750000 de franci noi pe care o minghii ca pe o pisică. Pot să mă sterg undeva faţa casei, clopotele băteau, pe scurt zgomotele prezentau aspectul unei sträzi desfundate şi circulate. In special de convoaie mortuare. Te-ai prins, nu ? riul... Eu... Bricheta aia nichelată primitű fadou de la tine neflectã mutră pe care bunul simt mă obligă să refuz s-o recunose ca fiind a mea: O cărută a oprit in fata casel si cineva a intrebat din capul scărilor dacã este careva acasĩ. A pus intrebarea in engleza aia prăfuitā din piesele BBC-ului Au plecat, dar nu fnainte să-mi batã uşa in cuié și sả imprăstie un damf de támîie. Bolboroseau litanii in latină Cred că le era fricã de ceva, Lizette Si mie mi-e frică, groaznic de frică Dacà-1 trecea vreunuia prin cap sâ urce, il găuream. Al uitat automatul ăla, Lizette ... Sàu trebuie să cred că mi l-ai lăsat ? E bine. Incă mal sper să urci tu prima. Mai bine mă predam atuncl pe aeroport. Mi-ar fi dat vreo ace, entisprezece ani si apori.. gata Asa sint condireli meunoserta Totul tinurum are aua de miine Nu tiu ce má steaptà la lecirea lin onsa asta Nu stiu unde am ajums in ce secol sintem Acum este liniste Plonari Incontinuu, Acum asta-mi toacă nervis Tmi vine cĭ urlu Am auzit iar tunuri in depărtare. Astăz am aurit si motoare de avion. Cine cu cine? Nu cred că sint manevrele de toamnă. Tirul era prea dezlinnat sii vláguit. E un front obosit, intretinut de soldaţi care s-au sǎturat sci ei.
Lizette: Inchei aici. Cineya este jos la usã. A inceput să desfa
Adio. Lizette! \$\$i du-te dracului


Sint sase ore de cind urcăm．Monoton，zgomotul naşinii despică linistea glacială a muntelui．incu－ nunat cu tãcerea din el insusis，piscul copleseste spa－ ialitatea lumii pe care tocmai o profanăm．Imper eptibil，căderea fiecărui strop de timp $i$
vesnicia cu cíte un gram de infinit．
Intore capul spre dreapta．Ribana soarbe cu ochil－i mari si negri creasta valului cu care vremea ucide crisparea din spafiu．Intr－o perfectă inerfie， rului，devenilă liniste invătată pe de rost．imi tul－ bură apatia privirilor
－Ce ti－a venit să má aduci prin locurile astea ？
－Parcă inainte le sorbeai．
ásimt o oarecare teamă．
－ Nu essti singura．Simt si eu ostilitatea existentei de afară．

Mi－ar fi plăcut mai mult o aventură intr－o ume in care să ne scufundäm ca intr－un ocean plă－ cut sil căldut，o lume vie，a noastră
－Orice ocean plăcut si călduf are aromă de icriu．
La vreo cincizeci de metri in fatã disting o bi－ furcaftic，insă $n u$ zäresc nici un semnalizator．O fi vreun drum inzäpezzit，cu siguranfa impracticabil mediat după râspinte，as care sã－mi ofere un punct de reper si orientare Am depăsit ramificatia de iteva minute Mi se pare ciudat soseaua paralelĕ teva mineste al se nascô din omăt Da incerut am nu conteneste sà se nasca din omal．Da inceput am a distantelor．Sfertul de oră de cind rulez pe a a distantelor．Sfertul de orà de cind rulez pe
cale paralelă cu drumul sãu geamãn，drum care vesnic räsare din nimic，Imi stirneste o nelămurire evidentă．O voce tremurătoare răsună timid in interiorut maşinii
Ce e cu soseaua asta？－imi priveste tăcerea
incercarea de a afla un răspuns．Incep a simfi um picură un fior prin mine

Priveste

Usor，in fata noastră rulează pe drumul alăturat masină care seamănă izbitor cu cea in care ne aflăm．
－Distingi numărul，Ribana？
－Incerc ．．da．．．e ．．．e numărul nostru．
Privirile mi－au rămas lipite de acele cifre．Intr－un nedefinit tirziu ascultăm licăririte groazei din ochii naintea spaimei，spaimäarului a sucombat respiră neauzită in mine si－n Ribana．
Insesizabil，percep glasul ef rostindu－mi numele．

Ovidiu Gules

## Prăpastia din liniște

insumi．N－am deschis gura．Nici buzele ef nu $s$－au miscat pentru a－mi pronunta numele si totusi dia－ logul vocilor noastre curge prin tăcere．Speriatü de nerostitele－f cuvinte，Ribana schitează o incercare de răspuns．Rapid ti opresc buzele cu degetul． Deja simt distorsionarea semnalului receptionat pe creier．Este foarte probabil ca totul să se năruiască
daca Ribana ar färimita linistea in miriade de daca Ribana ar fărimita linistea in miriade de
cioburi．Receptionärile informationale care imi cioburi．Receptionările informationate care stimulează atentia incep să－si profileze biruinta
asupra terorii initiale．Observ，ce－i drept mai lent，
acelasi proces şi la Ribana．Ceata se ridică de pe alt eu：
－Simfi cum te macină linist
－Nimic mai mult decit sentimentul a ceea ce facem acum，tributul plătit luptei CUNOASTERII noastre impotriva ostilitătii albe si tăcute．
－Orice－om fi făcînd noi acum，eu mă tem ingro－
－Vei realiza dimensiunile curajului tău abia atunci cind，cu tine insăfi，vei desfiinfa frica apărutä a o victima－gindesste acel eu in mine．
Repilca Ribanei，venită de dincolo de ea，imi strä． bate nervii，fäcfndu－mă $s-o$ simt cum pătrunde in mine aloă，glacial de albu，s－o cilese ca peo moarle． －Cind apare moartea，ea apare spre a fi ucisä． Spatiul nostru vital este tărimul linistii，Ribana， naccesibila lume de dincolo de frontierele univer ului a tot ceea ce stim cu certitudine
Ribana tace．E palidă．Iși incleştează miinile pe －Acolo．
Ultima zvicnire ．．．o ．．o o prăpastie ．．．opreste ．． Ultima zvicnire informafionala s－a stins demult masinii．tncep s̃－mi revin Descriind monoton al trice peste tăcerca de pretutindeni，soapta Ribanei， adevăratei Ribane de lingă mine，plutcete ca sperantä prin aburul rece：
－Priveste ssoseaua，masina a dispărut．
－Am rãmas doar nol．
Nici vorbá，Ribana．Drumul nostru nu－are intoarcere．Din tărimul linistii nu pofi reveni decit
invingător，iar atunci inseamnă că biruinta ta a invingător，iar atunci inseamnă că biruinta ta a zdrobit necuprinsul misterulut．
ixează cu putere ceva drept in fata Privesc c tentie．．．Abisul
In spatele nostri incepe sà se nască o nouă sosea， äsare din intinsul nimicului infinit

Dupá ce inchisesem usor usa de la intrare，uşor，cu gesturi nedefinite，gata descompuse in lumina destrămată． eretica，spurberata，ce colora sala do－ cumentelor din muzeu，mi se pâruse pärerea fusese ca o revelatie zgudut cuse că nu eu，cel care striveste sub picioare aerul tǎcerif impietrite，nu eu inchisesem usa masivă de stejar，ci cal insusi nimicul fäcuse acestea，nimicul ce captiva sufletul sălii in care si－au lăsat urmele－urme fugare，adinci sterse－mille de ani ai unor vremuri pe care eu，eu nu te consideram de loc apuse，vremurl ce se materlalizau de indată ce ajungeam la uşa muzeului， curgeau in fluvil incandescente，nauci toare sau infrigurate si eu simteam atuncl cat in marea lor seurgere nu－s găsesc altax albie decit sufletal meu in diferent，anemic incrincenat．Intrasem in muzeu aparent indikerent，daca indi ferentre se poate numi boala care ne roade neincetat，aparent indiferent pentru cà stian．stiam cà toate pere aiurea peregrinările mele no aveau alt scop decit de a mà face so respir intr－o viată care era a mea，căci eu nu căutam viată care era a mea，câci eu nu cautam nimic，nu tinjeam dupà nimic，nu mu－ disparitie，absentă sau inexistentã in destinul birtillor ingallbenite sii roase de ani．căcl vedeam alevea timpul asezat la marginile lor，muscind cu lăcomie， incintare si neputinţ̆̃，vedeam timpul bălăcindu－se acolo，lar dintii Tui nu ma crutau nicl pe miñe．mâ dezrobeau treptat de o impărăteascả̉ existentă．
Si Inainte de a fi constient de o reali－ tate pe care nu o bănuisem niciodatã ； viata mea simplã，imposibilă，de neima－ ginat：inainte de a avea revelatia acestul fapt，continuam să mă mai cred ratatul，murdarul specimen，situat＇in－ totdeauna intre infringere si victorle．
Aşa era atuncl，dar adevârul despre mine aveam saf－ aftu mult mal tirzitu si poate starea de acum nu este decit －consecinta a acestel descoperiri，ce are ca punct de plecare acea dupä－amia－ ză ploloasã petrecutã in muzeu，cind striveam sub picioare aerul tăcerilor din sala arhaicelor documente Privirea imi alerga plictisitā．neatentă，peste relicvele stranil si，mai ales，ridicole aflate acolo sil numai după un timp ea numt oe si a scos la iveaia un amã－ numbitx importants si mal mine o de－ cu convingere，răutate sau durere，măr－ turisesc că nu l－am dat prea mare atentie．Apoi timpul si curiozitatea s－au strecurat in mine infätisindu－m！otu． me devenito apoi a mea
Documentul pe care il scosesem de sub placa de sticlă se referea la fapte ce－si aveau originea in secolul al XIV－ lea．insă hirtia pe care erau notate pax－ rea ces fusese aserath acolo de efteva timea
Si n intr－un atunci am nävălit，scria acolo， de mult consolidate，nof am nã sã ealit，am strivit anh rininare acea istorie nevi－


Lucian Vasile Szabó Pelerin


#### Abstract

novatā，rebelă şi secolul al XIV－lea acest secol de groaza al existentei hoastre，are sa pastreze intotdeauna in sine urmele noastre in trecerea prin Europa，in uimitorul exod spre Soare apune si，desi toata lumea ne poate considera sâlbatici si nedemni，calici trăim in corturi si migräm neincetat spre Soareapune，nol am cunoscut ceva maingrozio decit a cunoscut aceasta din cer au coborit of nerau bagat suflet viermele suprel， statornicii distrugindu－ne ceen aveam mai de pret statuia simbolul existentel noastre，iăsindua，ine in－un nepätruns intuneric，nedorind altoeva decit moartea，moartea a doream toțli si incar o maí dorim，nimiciti，lo viṭi in credinta noastră，câci statula nu mal exista，nu mal exista nici drum， stare，decit moartea pe care ne－am do－ it－o şi pe care o mai dorim cu frenezie Vedeam cuvintele inșirate acolo，bä－ nuiesc，cu rivnă，si zađarnic tncercasem să le strivesc de hirtie，cãci ele săltau


nesupuse，se caxțărau de－a lungul pri－ virii，imi pătrundeau in creier，zgiri－ indu－mi，strivindu－mi retina．Gindurile mi se aşezau in ordine，aşteptind din partea mea o infimă notă de indolală， că să se zbată apoi ca o fiară flămindá ce a detectat un miros cunoscut．Despre migratii，ultimele mele cunoştinte se opreau la secolul al XI－lea，iar despre existenta unor eterni migratori spre Soareapune，care cãutau cu aviditate moartea，nu stiam nimic．Am impaturit documentul si locmal volam sā－1 bag praveghetoarel ：puneti hirtia la loc，v⿺辶 praveghe ceva nu am strigat afarâ si posi tes văd A plecat speriată si stiam că va alarma tot personalul．Privirea mea a mal exi－ tat puțin in lumina galbenă，bolnavã， viscoasă，ce se strecura in cameră prin ferestrele linse de ploaie，apoi pasii mei au rãsunat pe cimentul parđoselli，pe au räsunat pe cimentul pardoselii，pe
treptele muzeului，au lãsat urme pe trotuarul incăruntit de ape，lar după un timp urmele s－au sters sau niment nu
le－a mai putut descifra vreodată．Ani de－a rindul am cautat urmele poporului mele nu s－au oprit oil，insa cautarile i batreinetea trecut prinatrinit de parcắnici nu ar fi fost
Am rătăcit；necunoscuți au rămas anil rătăcirilor mele prin lava acestui pină la ce se ấsa cunoscut pe indelete refugiam adesea farra sâ dau de arma fantasticului popor Am dau de multi ani intro abotic benedictine din Europa，ioc in abare acrul se zbatea in nebunit de tăcere，unde cuvintele fu－ eserá uitate，lar pe descompusele lor cadavre işi inşirau paşi̊ cãlugării，ca－ davre uneori vil，căcl corpul lor era a－ coperit de răni purulente incit，lepră am strigat cind 1 －am văzut prima oară insă chiar daca ar fi fost aşa，acum nu mai are nici o importanṭa，căci aveam să trălesc in abatie multi ani，ungindu－ mă，frecindu－m！lobu！urechil cu untura de vulpe sii zeamả de mătrăgună pentru a deveni nevăzut，aidoma sfintului ve－ nit din cer，fmi spusese cineva si deve nisem nevăzut pentru un timp，fără ca acest lueru să－mi fie de vreun folos sã rod nisipul unel vaste Sahare unde㸚rin cu o urmă de entuziosm atimatr atin cu o urmà de entuziasm atírnatä la palărie，nu că să－i uimesc pe ce pentru o firavă aducere aminte．am rămas hotărit să nu mă opresc pinã nu àm să dau de urmele，ville urme ale urgisitulul popor migrator．Aicl，intro arsisituri si neliniste，am fost pe moarte insă m－am regăsit tinăr introo oază cariatả de deșert şi răvăsită de molimă． singur，printre collbele dărăpănate，nu nai cu magul，care，tenace，m－a invăta secretul nemuririi incit，in ciuda anilor ce－mi atirnå pe spate ca o regală mantie，pot deveni oricind tinăr，aidoma magului picat din stele，spunea cineva，
Inăr urmind cu incrincenare un gind inăr urmind cu
vastă metropol aacind parte dintr－o bandă de spărgă tori cu care furam relicve de sfinti coane $\$ 1$ carti sfinte，valorificindu－le a sume fabuloase pină cind m－am im－ bogatit și am ajuns aidoma necunoscu－ tului venit din univers，sâ colind aiurea prin cosmos，fără să mă aleg cu ceva deci cu o cosmica malade in fata că－ ela doctor duacau neputinciosil din capabil de aveam să mă bucur，find capabil de lungi peregrinầ prin iadu personaj coborit din ceruri sau din sine insugl：am rattrilt prin ceata timpulut insă nu l－am gasit in veacurll s－au noternut neputincloase la plocion palidă imagine a ceease la pleloare cinder－aldoma sfintulul venit din cer， aidoma magului picat din stele，aidoma necunoscutului venit din univers，ai doma unui nelinistit personaj
Din nou tinăr，fără entuziasm．fără speranta，cu o neclintită hotărire，m－am pregătit de drum．In urmă am lăsat un copac crescut anapoda cu ramurile spre luminatorul muzeulul ；l－am Tăsat sil am pornit neinduplecat spre Soareapune

Bätrinal ist treet muehia paimei peste ituirea gingasai de cristal si zimbi unel amintiri. Aceasta a fost prima lui clepsidtrà s cind a primit-o, nw sitar fi visat patima viitoare, infràtirea lui es timpui topit sub sürufui sticlei.
Era toamnä, a toamnd tirzie, el era tinùr, visa să construiască dramuri, multe drumuri, viafa si piciorul bolnav $t$-au facut confopist intrun birou'prär fuit. Vietor Coman, prietenul Iui din seoaī̄, trecuse ca de obicel să bea wn ceai, cernea o ploaie măruntă si deasă. Venise tirziu, mai tirziu decit obisnuia, am rătăcit o vreme prin oras, isit arătă hainele stropite eu noroi ca o justiffcare sí seoase cu grijă dinit-un ziar ud clepsidră mică, eu geamul aburit. Nisipul era prietenos, amintea de o plafà torida, a rüsturnă in pentru o clapa simfi in pala elipocitul occantului. Imi place mult, zimbi Victor, fmi da o senstäpínul propriului meu timp. Uite, pot foarte utpor sù-mi imaginez cü o seurgere a nisipului inseamand a süptămind, e
 Da, era... jrumoasă, era, nu stia nici mãcar bani pentru figări, totusi io dărut in urmâtoarea clipà, ei nu aviea casã, dormea ta niste rude. Bătrinul fsi treen incet privirea peste
rafturile care inconjurau odaia pind vafturile care inconjurau odaia pina sub tavan, sustinind - inseriate cäuse stringind in ele memoria eternicäuse stringind in ele memoria eterni-
täfii. In camarufa tui de la mansardil

- cit de tinär erat - nici màcar mu
ar fi incàput toută ingemănarea asto de timpuri.
Ee rüsturnà pe rind st in curind o dais fu inundata de murmurul timpuiui, susurat febril prin zecile de guri ale
Përòsi camera tirziu, cind zoril ince peau sŏ mingitie clepsidrele harnice aitrinc monotonia timpuiui vittor. in hol, pe mäsufa telefonulul, găsi un paeher nu mol mare decit o cutie
$V$ ลัгส bitetul Ractu, nepotui tui, iocmai sosise din Spania, era o surprizä, it suna dimineată, fi respectà oreze O privi fncurcat cintärind-o în palmă privi becul prin transparenta prăfuită, stinse lumina și lasă zoril să alunece pe curba dulee a gftulut clepsidrei. Neindoios, clepsidra era goald. Neincrezător, o scuturä in dreptul urechii, dar vämase mută, mai mută decit toată Inistes domiñefii la un loe.


## Serina Sopa Timpul Clepsidrei

de tutun invelitù neglijent, ew hirtia bołitĭ de transpirafia palmei, o clepsidrä mieï. Mai degrabằ banale, gind bütrinul, pentru care nici o clepsidrü nu putea fi banalk.
O bütu uşurel pe umăr, lemnul vechi, negeluit, brăzdat adinc de carif, erc cald, deodatä tresdrin, in clepsidrä nu era nimic, absolut nimic.

Rämase clteva clipe pe ginduri, il eunostea prea bine pe Radu, era mai bine să-si amăgească curiozitatea prin-tr-o plimbare pin brumăriul diminefii,
O mai privi o datü, asezind-o apoi O mai privi o ddată, asezinul-o apoi pe coltul mesel, tingă o clepsidră cu apă. Se intoarse mat repede decit de obicel, aerul diminetii se ascufise, gata, vine
toamna, toamna nu prea este anotimpul
bătrfniler, de faph, care este anotimpul bătīnilor? Bătrínií nu mai ou nici un anotimp.
Nu voia sd̈ recunoască că se intorsese mai ales din couza clepsidrei, It nelinistea pină sit robustȩ̧ea-i simplü, de obiect util, folosit, departe de plesticitatea operei de artă. Ridică receptorul telefonulul, dar se rŭzgindl: E prea deureme, Radu nue bütrin ca tine, are cel mai sänătos somn din lume.
Realizal tiralu linistea din peamera mimpului", cutm o numise in adolescenta Radu. Ridică greu ochïl spre neräbdarea elepsidreior si inmärmuri, scurgerea timpuiui fncremenise undeva la mijloeul dramutuf, sfidind orice lege a firit Iși reveni abia in momentul cind clepsidra cea goaĭ, scäpata din crisparea degetelor bätrine, se farimă màrunt p pardoseală. Zgomotul see, fnäbusit covorul moaie, fu acompaniat de susu mal timpulut scijpat din inclestared olipel: In acel moment, undeva in lume, in
Malaezia sau in Peninsula Iberica, in Europa sau in America de Sud, un mes ter ceasornicar tocmai terminá de con struit un orologitu färd ace, un orologit plat, mai plat decit mesterul care, la fel $c a$ sit toate lucrurile inconjurătoare, er foarte plat. \$A ceasul' incepu să măsoare sistematic a treia dimensiune a no himi.

1. Lumina matinală străpunge Nziera pădurli de In orizont, dezvăluind clădiri, instalaţi, rampe de Jansare, rachete. Dincolo de gardul metalic se aude forfota massinilor. Sirenele avertizeaza. Oamen se trol numărà secundele . Intr-un punct al fissiei de beton, o explozie de lumină zvirle spre cer o navă inaltă, malestuoasả. Suflul intirziat trezeste fipetele sperlate ale paxărllor surprinse in somn.

O zi obişnuitâ, aici.
2. Ca de obicel, statea singuratic la masa din colt, ascuns in spatele trepiedelor joase, care zaceau răsturnate pe masă. Privea fix paharul pe care-1 frăminta intre degete, urmilind distrat irizaţilie motivelor incizate in sticlă, ca sil cum ar fi incercat sä adune din puzderia petelor de culoare apele unel amintiri risipite.

- Alina are un ied alb, fredonà bătrinul in surdină.
- Repetå, te rog, II räspunse o voce aspoă,vag Necunosi
Necunoscutul ridicà ochil. Lingă masa lui se oprise o fâpturà de ceata
Fata il deveni palida.
Fata ii deveni palidă.
Vedenia purta chipul sciu : plete lungl, albe, revărsate peste haina murdarà, tocita de prea mult purtat; o barbă deasă si fincficitd, ce acoperca fata
useătivă, lăsind buzele pline să atirne incremenite intr-un zimbet indepărtat, dureros: ochil salif cenusii.


## Straiinui boiboresi infricoşat :

Naluca nu-i räspunse. Se aşezà la capătul opus al mesel sit rosti apǎsat si dojenitor ,
Necunoseutul goli dintr-o dată paharu

- Nu inteleg. Ce vrel să spui ?
- Nu te teme. Am venit sx̊-ti fimpărtăşese o poveste, povestea irosirii mele.
- Nu vrean s-a cunose. Pleaca !
- Trebule să mă asculti. Adu-ti aminte.
- Taci !
- Ajutal-mal Timpul s-a opirit, s-a revarsat in trupul meu, imi ralsuceste bratele, mă răstoarnă, imi striveste pieptul mă chinuie.
Sträinul Isi finchise urechile in palme:
- Nu I Destul I
 3. Nu

3. Nu-1 mai auzeare, gindurile mele cillàtoreau acụm intr-o altă lume, intr-un all anivers, pe un Pămint al unui timp uitat
Nu , nu era nevole să-mi amintesc. Amintirile sint hrana sufletelor care, coplegite de vremelnicia inAmintirile sint asemenea răde sid au ales neputinţa. Amintirile sint, asemenea rădăcinilor goale ale co pacilor rästurnaţi de vijelie, niste tentacule ràsucite amenintator, Incremenite in imposibilitabea lor de a inceputul unei noi lupte, ucide orice sperantå sis arborii incep sî moarà lent, mâcinati de putregai si de viermi.
Sint singurul supravietuitor din echipajul... De
fapt, are vreo importantå? Ceilalti au râmas neinsufletiti, sfisiați, striviti, sufocaţi, prizonieri ai cotapsiarului. il văd, il ating, max-mpledic de el, sint peste tot, o masă singerindă de carne chinuitã sis de oase sfărimate. Care a fost norocul meu ? Nu ştu Cind mi-am revenit... Dar sal trecem peste asta.
In camerar de comandă se auzeau vocl. Am pornit, alecgam, caldeam, mă ridicam färă să privesc in jos, era de ajuns sà-mi privese milnile năcläite de singe. Vocile se auzeau clar. Erau mal mulifi i

- Prieteni !

M-am oprit in ugi. Pleoapele mi s-au aplecat, grele, ca nigte crengl ce se fríng sub povara zăpezilt Incäperea era goala, adică.
Mirosea a ars şil a grăsime rinceda.. In seminntunevieul camerei - Dinctiona doar reteaua de avarle -
numal cadranele ordinatoruluí licăreau stins, in timp ce peretii discutau, issi vorbeau unul altuia, patru voef metalice, patru succesiuni de sunete algoritmizate, sintetizate sil mixate Involuntar de creierul cibernetic alienat, patru fraze, mereu aceleaşi, patru temnite..
„Alina are un ied alb. Repeta, te rog I Ali-na-aare... UN UNIVERS ESTE CARACTERIZAT ... In euptorul de infrarosii sii punefi... dacă vrel să trăesti, prietene, sả... CONSTANTA CARE... ti-am spus de atitea orl, cafeaua... Repetā, te rog 1 All-
na... DETERMINA SECUNDA... amestecati si na.... DETERMINA
Panourile de protectie ale hublourilor erau smulse. Prin sticla groasă nu se zărea mai nimic, nici o stea, niel o nebuloasã, doar neantul sii reflexele metalic ale suprastructurilor epavel. Nava părea intepenitả, euprinsă in acel ceva de un negru.... atit de negru, cum altfel as putea sã numese aceastả nuantă nemaivazută a intunericulu, mal sumbra decit insas intinderea nuda a cosmosnlui. Un negru
In răstimpuri, epava icnea, gemea lugubru, cu glasul lemnului despicat de topor. Simteam eum po runt:
${ }_{\text {"Nu uita, }} \mathrm{Na}$ trebui să renuntif ... vă doresc poftă Peste monotonia frînturilor de frază s-a suprapus vuietul marril finchise in scoici. Apol, cineva a glăvuit. Era vocea lui.

## Györffy György <br> Marius Stavilă Un soare ca un ochi de sticlă

${ }^{\text {nNu }} \mathrm{Nu}$ credeam că o să ne Intîinim vreodatã, flu de oament.
Zimbeam, ImI atîrnasem o mască din dosul căreia II priveam nedumerit. Era el. Eram eu ?
Te-nsell, fiu de oameni, rosti nåluca, nu esti tu, nu sint nicl eu. Sintem."
4. "Sintem ${ }^{\prime \prime}$

Stråinul stătu o vreme in tăcere, apol renuntă - Te insell, bătrine, sint un biet pribeag. Nu te cunose.

- Ne-am rătăcit, fiu de oameni, spuse, nepăsătoare, năluca. Te-ai instrăinat, mă ocolesti cu zimbetul hoinarilor pe buze, dar esti trist, mereu mai trist.

Necunoscutul izbi cu pumnul in masă
$\overline{S e}$ Incetitazaza sit continuă amenintātor :

- Da, te-am recunoscut. Te mulţumeste această - Nu.
- Ce . vrel atunci?
- Vreau să te desăvirssesc. Noi dol sintem un eu. Am venit să te smulg din această mlastină interioară in care te-ai refuglit.
- Cu ce drept ? Cine esti tu?
- Sint oglinda sufletului tău, Jumătatea ta neatinsă de nebunte. Priveste in jur. Sintem pe a epavā, la marginea unui colapsar. Această sală, acenstà masa la care ne-am asezat, totul este o lluzie. Deschideti ochil, fiu de oameni.
- La ce bun $?$ Stiu că ai dreptate. Alci, timpul a
ineremenit in cumpăna căderit Ar trece un secol
pină eind ass vedea prima licărire de lumină. Gindu meu zboaral mai repede decit secundele, el nu obo seste niciodatri. Da, lumea mea - mlastina - este
Pamintul. Nu insista. Ea it va $f$ intotdeauna interzisă.
Fusese singura lol izbucnire de mînie. Untima - Bine I Du-te si crapă àcoln ।

Apoi dispăru.
5. Acolo.

Am Inchis ochii.
Culori confuze, imprăytiate pe retina, s-au amesteca: cu cenusiul sumbru al neantului. O pală de vin venita de niçiteri a stisiat suprafata sub care sau ELEMENTELE - pete amorle incadrate contururi relfefate, accentuate de
Stropl mari de intuneric au brăxdat penumbr sterilă, s-au revărsat in linili groase de tus, căutín meandrele unor nof albii, impinzind brazdele fine nestatornice en or retea de fire divergente, punctat cu suprafete asimetrice, de culoarea funinginci Păienjenigul contururilor negre s-a lărgit, a ocupa in intregime cimpul vizual gi in formele nou-creat de indefinitele schimbări ale viziunit initiale recunoscut PADUREA.
Poteca lucea albar in noapte.
Pägeam sịi simteam cum talpa piciorului se sprijină pentru o clipă pe zäpada inghetată, eum pielea arsà de ger striveste suprafata sticioasa, alunecinc apor inainte; intr-un tirziu auzii scrisnetul gheri zrrobite : citeva sunete frinte aruncate spre ininit. strecurate anevole printre copaed, se pierir oeau din ce in ce mat vilaguite, plia cind pierira povara in vint. povara in vint
O geană de luminã a dezvăluit cerul dezgolit de Irunze al palunecat nestínjenitå spre pămintul inghełat. In treacãt, mi-a inflorat pentru of clipă degetele amortite, apoi am simtit cum pluteste scínteietoare dite, apoi am simtit cum pluteste scinteietoare roşcat, råscolit de paşii mel, se aşeza pe drumeagul dincolo de care, dín lumina dulce, primàvăraticà rảsăreau florl ce purtau incâ in petale stralucires diafană a stelelor.
Iar acolo unde inainte nu fusese nimic, doar intu neric sii pustiu, acum strảlucea, albastru, cerul acolo unde copacii incătuşaseră noaptea, acum surldea, veselả, pădurea; acolo unde arborii issi ascunseră In beznă ramurile despicate de ger și răsucite de crivăt, vesminte noi, croite din frunze fragede cusute eu fire de smarald, le acopereau goliciunea Auzearn doar zgomotul paşilor mei. Lipăitul tăl pilor goale. Mă feream eu minille de crengile tinere, hulpave. Simteam in viriul eegetelor fognetul $10 r$ scintei dezmierdate. ce imprästiau o ploaie aurie peste poteca, fisnind din ascunzlș ior de frunze niste păsări speriate de apropierea vinătorului.
Ascuitam susurul a tot ceea ce mă inconjura și-m părea că, nu departe de mine altcineva framinta cu degetele picioarelor, in timp ce eu fl urmam umil in tăcere, ca să nu-i tulbur trecerea.
Prins in zborul sunetelor, m-am lăsat purtat de ele pină la marginea pădurii, unde, insufletite de boarea caldă a diminetiii, fremătau lerburile inalte ale cimolel. Vrăjí de soapta lor duice, de susurul frunzelor lungi, de zvonul soaptelor nelămurite, m -am lăsat să cad ostenit in mijlocul mării de verdeaţă, acoperit, imbrätisat, ocrotit de firele păioase. Undeva, in depărtarea ce purta mireasma tulpin tor crude, se auzeau glasuri de copii.
bolta azurie, căntind Soarele. Lumina pǎtrunzătoare M -am intors pe spate si am cuprins cu privire imi intepă retina. Deasupra mea strălucea, artificială, o sferầ albastră, inconjurată de un halo violet Intelegi?

Nu era soarele meu,
era ostea falsă,
un astru străin,
un seare ca min mit to
forum studenţesc-IX

E o minune că pendula străbunului a reusit să infrunte peste o sută de ani, functionind cu aceeasi exactitate ca la bera afiind că stäbunicul fusese un vajnic ceasornicar. Tinem mult la traditie dovadă si peretii incărcati de tablouri intre ramele cărora $n u$ sint picturi, ci zeci de fotografii gălbejite mai mule sau mai pufin, pe care, in ciuda insistenfelor mele, nu am reusit să le pun in albumul de familie; chiar sit Mary sustinea că era mult mai romantic aşa, ori, cum de ea mà temusem si cum la locul mŭur Acum, deasupra eu totul tsi tesuse tacticos plasa in pendulei pricãjit, cenusius plasa un pătanjen indurat sènusiv, pe caratur, Mi-e nu m-am prieten, din cind in cind pun mai sain sub pendula ce atirnă pret de un metru de perete ca un dulap hodorogit si-1 azvirl cite un oindacel din ǎia scirbosi care ne tot dau tircoale noaptea.

De partea cealatuà a mesel, lata face e-e-e ${ }^{[ }$din gura-i ştirbă şi arsă. Nu e un ris sardonic, cere de mincare. De altfel, e si ora 1 pendula incepe co stiincios, zdrang-fiss-zdrang-fiss si-asa mai departe, trintesc cartea pe
masũ, deschisä sì zdrentuitä́ $-a$ nu stiu
cita zecea oară o citisem - si deschid dulapul, scot supa, alung gindacii de pe pesmefi, insir totut pe masă, care e curata, o sterge Mary, atunci cind nu stă cile, inginind visătoare ceva ce pare atit de păgin, incit mă opresc atunci infio rat de nelliniste sit admiratie totodat火. Bătrinul mäninncă pufin, douä-tre lingurl, un pesmete, si gata. Apol face

incet-incet, sontti-sontic, fiecare spri-jinindu-se de celălatt, intr-un balans caraghios, facem tural sumio el satisfactic din gitlej Dar niciodat gut
Dar in cadrulat căreia stă opreste la fereasPriveste doar asa, in trecere peisajui de afară sl parcă vede si prin Mary. de afară parca vede siln Mary. gura cade cu un pleoscãit in farfurle si Mary sare din nou la fereastră scofind

## Caius Chiriţă Ora mesei

> că-i e foame si cum asta se intimplă le ore fixe, totul e clar ; al dotlea e cind s-a săturat si al treilea cind vrea la toaletă. O oră dimineafa si o oră seara imi pierd plimbiàndu-l priun odaie - pentru ca noapten tot ecolo doarme - te chiar si să nutil putrezcască sezutul Si el aq reaptar pur nercblare aceste pllmbă prin vechea incăpere, umăr la umăr si
niste gemete inăbusite. Costumul! Il tmbrac, jerpelitul meu costum, pun casca si tes sub soarele rossu; in spatele
casei, acolo, permanent la umbrä, isil casei, acolo, permanent la umbrä, isi aconăr repede cu folitle de plastic es fuo din cele patru plcioare ate mele siñun tru. Nu dou jos decit casca il mer apronit tru. Nu dau jos decit casca si má apropii. Ea plinge, sint singurele el clipe de iu-
cu ochii si asa vineti, cu lacrimi pre-lingindu-se pe fafa palidă, o durere care-i incrincenă surd subconstientul plinge Mary si mă imbrăfisează si pe dezläntuic o furtunc̆ fürä̉ nori za a bang po 1 cintei violete sar din moturite a ars camionete din cutia postalu, in tevile uginite sidn oardul de sirme al čru les se mai sprijină pe doi-trei stilpt Astept cu infrigurare furtunite acested in care parcă diavoli nevăzuti s-ar in cäpăfina să ne amintească de prezente or si de fiecare datã imi tasã un gust amar in gurã, dacăa ai putea, Mary, să soti măcar un cuvintel printre hohotete de plins, ctt as da să aud si alt glas inafară de glasul meu răgusit !
'O, mamă! Ma rng tle ca unui zeu, cro.este-ne pe mine, pe Mary care hith pieptul meu, pe tata care jace mesel si, in sfirsit, pe micul paianjen enusin aimi aleargä in intimpinar ori de cite ori tmi vede umbral Ocro teste casa, si spanacul, si cartofii din grădină, şi fierăraiele din curte, şi pendula si sufletele tuturor celor care mai trätesc pe Pämint

Ocrotitoare, echilibrate, confirmindu-1 parcă impâcarea cu lumea, inclavările circulare inconjurau concentric, perfect simetric, rezervorul puţin adine de lichíd vital, mărginit de o bordură lată cu cane furi inguste multiple, de consistentă dură, materla similar excrescentei doar aparent aleatoril centrale din care $\dagger$ issneau sub presiune multiple jeturi fine ce se pulverizau irizindu-se in căderea cea lină spre suprafața ondulatorie. Desil se deplasa incet pe una din secantele radiale ce dădeau ritm intregil alcătuiri, temperatura scăzutả albăstrie care insotea ilu minarea il determina să-ș̦i, perceapă fine frecaltur la nivelul articulatlilor neparticlpante la miscare Edificiul, bănult dupā petele de culoare dincolo de vegetatia proaspăt modelată, se estompa in vaporil discontinui, emanati mal ales de unele specil areolare prin porii deschisi ca niste suflante. Invalu două corpuri plane, prelungi, mirosind vag a vegetal poate si datorita preponderentel curatel arome sinu eraut mol, crusta pe alocurl fisurată sl desprins nu erau mol, co emitea undă familiarà de nuclee benzenice, totusi Insuficient ordonate ce treptat bo condensaut cristalofd pe suprafata costumului. Se destâsurâ si Incepu să se apropie lent de constructic, derutat de multiplele inträri-iesiri diferit racordate, situate la cele mal diverse nivele de sol. La a doua analizå semnaliză ciudatul relief prezent deasupra unui spatiu de acces, nu putea identifica motive similare celor vizionate benevol inainte de plecare de fapt puteau fin simboluri tinind strict de telnica localä, In rest, nimic neobişnuit in afară de inspirata amplasare, predestinată parcă meditaţiel, aceleasi suprafete mari, netede, cunoscute, dintr-un material transparent si fotosensibil, capabil de conversie rapidă spre brun, dovadă a unui anume nivel de civilizadie, indepartatã, ivirea primului in dezechilibră, Desc indepartata, ivirea primulul dezechinbrâ it soca prin agresionarea iractiva brutaia pe care tre buia sà o suporte, sà a accepte, sà o ignore. Mixtura de mirosuri emise, in mijlocul cărora se deplasa,
se constituia $\operatorname{Intr}-\mathrm{o}$ sumă indescriptibilă de emanații se constituia intr-o sumă Indescriptibilá de emanaṭil
la care cu greu putea face fatã. Surpriza nu era la care cu greu putea face majtori trimişi anterior sâ studieze terenul, era probabil o specie semi-olsactivă, asa cum o dovedea sis nivelul lor de expan fiune, fusese instrult acolo unde se sintetizau cele
site siune, fusese instruit acoio unde se sintetizau antimirosuri, esente pentru atac ssi pentru apărare, totuş isil stăptnea cu greu repulsia care treptat se trans forma in oroare ; in cele din urmă fu nevoit sǎ-ş̊ aplice un tranchilizant Si aşa, dira olfactivă ce-si subfia turbionar capătul if inducea o stare intermediara fintre revolta, dorintâ de reeducare sí dorinta de a fi rechemat, dar indicatiile erau clare, iși ajustă filtrele, apol repetă incă o dată protocolul. Imobiliză persoana in momentul in care aceasta se găsea in pozitia de echilibru optim, lansind imediat primul mesaj: de trel orl cite o tulburătoare esentã gama, - mică pauză, de patru ori cite o divină aromă epsilon, o pauză mai mare, apol cinci unde-43 care ocupaserá primul loc in zece cicluri. Nu semnal nicl o reactile afectiva sau a functiilor de cunoas, tere, Reluã, repettind grupajul la o doza mårita, deblocă, persoana, surescitatã, aruneă privirí Ingri-


## Voicu A. David

 Incompatibilităţi[^0]lalt se relaxă, se ridică imediat, gifiind, scuturindu-sil hainele umezite de roua diminetii si aruncind priviri mirate şi tulburi in jur, Nu-şi amintea să se fi impledicat de ceva. Incepu să-şi inclaveze capătul trompel, apoi se recurbă pină formă un arc. Volumul ii deveni cilindroid. Lansă semnalul de reche mare, deş curiozitatea it indemna să amine momentui. Apropinda-se de intrare, persoana scoase placupa 1 introduse intr-o fantả sii placa glisă lateral, rămi nind deschisă. Treptat, haloul se instală si falia ce-şi plimbau grăbite şi indiferente mirosurile, pină ce curatele arome vegetale dispărurã in totalitate pentru circa o săptảmină.

Agenția de Supraveghere a Activităţii Cotidiene
a Astronauților

- Baza 659 -


## STRICT SECRET

Catre Comisia Centrala de Selecfionare
Va informăm cil astãzi, 24.08 .86 , in timp ce se indrepta spre sediul simulatoarelor, Subiectul codificat LQ-27 (285 puncte), selecfionat pentru Misiunea codificată APQV-3, a suferit trei perturbăr clare succesive ale activitátilor motoril sil constient-
volitive. Primele doua, Ia orele 7,05 , respectiv 7,09
 a. m , au constatat din cite un asa zls mic atace,
de pierdere scurtă (circa 45 secunde) a cunostintei, cu imobilizare rigida motorie simultană. A treia, la ora 7,12 a.m, a constat dintroo criză clasica epileptica, cu simptomatologia clara cunoscuta
plerderea cunostintel, cydere brusca, convulst tonico-clonice, mictiuni involuntare. Martori-absenti După revenire, oboseală marcatã, amnezlecompleta. Din dosarul medical, pe care vill anexǎm, nu relese nimic : nicl o criză anterioară, nici un caz in famille pinä la ramura a VIII-a de ascendentạa (partea masculinä), relatare (neverificabilã⿸) a stră bunicului, despre o anume „boală sacräa, similarä ca manifestări cu prezenta, a unuia din stră-străbunicil să1, devenit ulterior preot. Electroencefalograma fărẳ unde specifice, deci cvasi-normal. Transmitere ereditară posibilla, cu locallzare corticală modificată, decl nedetectabilia. Chlar detectată netratabiliă. Obllgatorie, trecerea pe functia de contabil. Anturajul avertizat. Explicatli pentru even cualii reprezentanfi mass-media i la cererea proprie pasiune brusca pentru matematicile elementare eventual in contul N.B. 000300 . Avind in vedere eventual in contul N.B. 000300 . Avind in vedere aproplata misiune ce necesitđ un echipas complet trei subiec $\ddagger \mathfrak{i}$ cu aceeași pregãtire, aflaṭi pe primele locuri intre rezerve :

- LD-19 (248 puncte)
- LS-4 (239 puncte)
- RA-29 (237 puncte)
ss indescifrabil
ss indescifabit
DIRECTOR A.S.A.C.A.
SECRETAR
- Naveta spatială Columbia se intor cea din misiune, la bord aparatura funçiona normal, iar timpul era minunat. Trecind prin Triunghiul Bermucomunicattei cu insă o intrerupere a comunicafiel cu centrul de control, iar naparutà este invaluita intr-o ceafă deasü, stäptnesc deplite de unde. Astronaun ment dat, deplin comenzile, ta un moeu contrul efa se risipeste, iar dialogul Agăfat de stregătoare, un individ le zimbeste prin parbriz.
$-\overline{H e l}$ l Ce dracu' faci acolo? intreabă unul dintre astronaufi. Cuvintele i se pot ctit pe buze.
siffel, dar voi ce naibat de pe Turnul Eiffel, dar voi ce naiba facepi la Paris ? - Dof tineri hippy hoinăreau prin


## Silviu Genescu

## Houston, avem o problemă!

> Dintr-un boschet se aude un zgomol
> ciudat. Cel doi se intorc brusc si lan terna puternica a unuta dintre el scooceste pe indelete boschetul cu pricina. Din el ies trei omulefi verzi care-st tin milinile ta ochl, vizibit jenaffi de lumină. Cei doi hippy izbycnesc in ris.
> - Uita-te la ástial zice unul. Hel, voi de colo I Ce spunefti, và ducem la

- Tttt... Noi o să vă ducem acolo. - Un grup de studenti de la Oxford se intorceau cu autocarul dintr-a excurste. In masinŭ, atmosfera era destul de plăcuta, tocmal se cinta cu insufletire imnul prestigioasel univer-
sitäfi, cind unul dintre studenti, mal sitäff, cind unul dintre studenft, mal atent la ce se vedea afarã, striga,

Practicile alchimice ot credintele hermetice pot fi intilnite in mare vogă
in tot secolul al XVIII-lea, wel mai falnic dintre toate", după cum $\grave{ }$ numeste Mateiu Caragiale in Craii de Curtea veche, intr-o peregrinare imaginară invăluituă in nostalgie. Scriitorul roman pomieneşte in roman pe citiva
dintre reprezentanfii grupärilor oculte dintre reprezentanfii grupărilor oculte
care au colorat veacul acesta, care este care au colorat veacul acesta, care este
$n u$ numai al lui Diderot, ci si al lui Restif de la Bretonne, utopist de clasă si inainte-mergător in literatura stiin-tifico-fantastica
Printre bizarii epocii luminilor se numäră, alături de altii, un Saint-Martin, Court de Gebern suu fabre dolivet fionalism cu puternic ecou in clasa aristocraticã. Gindirea lor isi gãseste temeiurile in doctrinele si misteriile antice, in neo-pitagoreism, in cartea Poimandres, continind revelatia pentru inifiati lăsată de Hermes Trismegistul, ca si in muttele si amestecatele cre-
dinfe gnostice din secolele al II-lea si al III-lea ale erei noastre. Filozofii acestia sint asadar niste gnostici moderni, sistemele lor teoretice ambitionind sä fie un mod de explicare a lumii prin re velarea unor adevăruri inscrise in traantici, credinfe compozite si sincretism nemăsurat, aceeasi pretenfie de rezolvare a tensiunilor enigmatice ${ }^{\text {a }}$ care
guvernează fata ascunsä a lumii. Imguvernează fata ascunsă a lumii. Im-
portanta lor in gindirea europeană nu este nicidecum minoră si nu tine doar de aspectul pitoresc si nebun al unua
veac prin excelenfă marcat de extraveac prite si lipsã de mãsură. Un cercetător al fenomenului, André Viatte, scrie, pe la inceputul secolului nostru
un studiu, in care socotoste sistemele un studiu, in care socoteste sistemele acestea teoretice ca fiind surse oculte
ale romantismului, Si pe bund dreptate, ale romantismului, Si pe bună dreptate,
odatä ce Saint-Martin, bunãoarã, s-a odată ce Saint-Martin, bunăoarä, s-a bucurat de aprecierile mai mult decit
favorabile ale unor personalitãti de favorabile ale unor personalităti de
primáa importantă ale literaturit romanprima importanta ale literaturii roman-
tice franceze. de la Chateaubriand la tice franceze, de la Chatecaubriand la Moamna de Stael,
Näscut la 18 tanuarie 1743 intr-o fameazü colegiul, apoi Scoala de drept din Orlsáns pentru a o päräsi, devenind ofiter, renuntind mai apoi si la cariera
armelor, pentru a se dedica in intregime filozofici, după cum ne informeazä Matter intr-un studiu din 1862, Intitulat

Saint-Martin, le Philosophe Inconnu, sa vie et ses écrits. (Librairie Académique,
Paris). Cel dintii contact al lui SaintMartin cu practicile si credinfele oculte ale veacului are loc prin intilnirea sa
cu o personalitate ezoterică de primé cu o personalitate ezoterică de primă
mărime a timpului : un evreu crestinat mãrime a timpului: un evreu crestinat
de origine portughezü, pe nume Marde origine portughezü, pe nume Mar-
tinez de Pasqualis. Acest magistru va răspindi in epocă o sumă de credinte si practici taumaturgice, reunite intr-o cuprinsul et credinfele gnostice si un soi de iudaism crestinat, hrănite amindouă din kabală (Matter, op. cit., p. 11), ntitnirea dintre strävechile invałătur gnostice si preceptele kabalistice este expusa doctrinar intr-o carte, unica
scrisŭ si rămasă de la Martinez de Pasqualis, intitulată, Traité sur ac integration des êtres dans leurs preintegration des étres dans leurs pre-
mières propriétés, vertus et puissances spirituelles et divines, In vremea lui Matter, adică pe la jumătatea secolului trecut, acest Tratat asupra Reintegrärii, fi foarte rar, oflat, spune Matter in manuscris in păstrarea citorva familii manuscris in păstrarea citorva familhi

## Science-fiction şi alchimie medievală (VI)

| cu totul original si misterios, Martinez de Pasqualis va intemeia o scoald̆ de adep $\ddagger \mathrm{i}$ cunoscutá sub denumirea de Seoala martinezistā. Printre adeptii acesteia se va număra si Saint-Martin, alături de alfi inssi ciudafi, precum Cazotte, autorul sirului de cărfi intitulate Oeuvres badines et morales profet autorizat in saloancle franceze. Printre altele, se spune că acest Cazotte ar fi profefit revolufia franceză, vorbind prea adesea despre o sabie insingerată pe care Providenta o va aseza-o in mina Frantei pentru a pedepsi o epocă atit de pufin morală si cu un cler atft de pufin inclinat spre cele sfinte. Si ar mai fi spus profetul acesta că sub sabia justitiară franceză vor cădea multe capete nevinovate printre care sit al său, |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

ceea ce s-a dovedit cu totul adevarat ghilotinat in timpul Revolutiei.
Scoala martinezistă va exista pe veacului, alături de Scoala din Nord continuatoarea tradifiei lui Jakob Boehme, Swedenborg si Ekhartshausen. O a treia scoală europeană va fi cea
martinistü, intemeiatü de Saint-Martin, martinistă, intemeiată de Saint-Martin, fostul locotenent al garnizoanei din
Bordeaux. Specificul ei trebuie infeles Bordeaux. Specificul ei trebuie infeles in. contextul general de credinte ale
epocii. Astfel, conform marelui impact realizat in cimpul constiinfelor de opera lui Swedenborg, care se pretindea depozitarul unor adevăruri divine revelate, autointitulindu-se un Moise al veacului său, toate societătile pretindeau a avea cu ceea ce, cu ceea ce, preluat din literatura gnostica, adeprii acestia vor denumi suprapuse In plus, credintele in tumi in Virtuiti. Spirite si Agentite in Eont, in Virtufi, Spirite si Agenfi supranaturali vor fi dublate, in cadrul ceremohipnotism si magnetism datorate lui
Mesmer.
me, vor fi personaje de prim rang ale societătii aristocratice franceze: o marchiză de la Croix, un conte d'Hauterrive, o ducesă de Bourbon, o contesă diplomatic in Anglia, un duce d'Enghien, o ducesă de Wurtemberg, printul rus Galitin, contele italian de Fortia, printul Lichtenstein, contele Vaudreuil. Scrisorile teosofului ne arată că lumea pe care o frecventa si care-i urma, pro-
babil, doctrina, era mult mai laroä nu cuprindea numai aristocrafi. SaintMartin pomeneste si de un cardinal de Bernis, despre domnul si doamna de Joinville, un judecător al regelui Fran episin ambasador al mait italieni din un abate de Bayonne, apo precum cardinatut Aquaviva, printesa de Santa-Croce, printesa Borghese ducele sii ducesa Braschi sau mistici niluminafi", precum Oberlin, madame de Boelclin, Rodolphe de Salzmann, filozoful teutonic de la curtea de Saxa Meiningen, un savant in mistică teosofic", altul decit Daniel Salzmann
värul süu si prietenul lui Goethe vărul sà
In acelassi timp insà, pozitia marilor ginditori ai epocii fatā de curentele acestea a fost, dacă nu una de ignorare
totală, atunct cel putin una de conde totala, atunci cel putin una de condescendent̆ă superioară si detaşată. Atunci cind, bunăoară, maresalul de Richelieu, care il proteja pe tinărul Saint-Martin fi atrage atentia tui Voltaire asupra cartii Des erreurs et de la verite (prima a lui Saint-Martin), marele ginditor it avez lu tout entier, je ne le connais pas avez lu tout entier, je ne le connais pas quante volumes in-folio sur la premiere quartie volumes in-folio sur la premiere partie et une demi-page pour la seì dupà ce va constata cit este de inde. partata de proprile sale idei filosofice bia atunci o va critica Voltaire bruta bia atunci o va critica Voltaire bruta cätre d'Alembert. Pagini temperate si usor zeflemitoare va scrie despre sec tele ituminatitor insusi Joseph de Mais tre, cu toate cù era un discipol (lucic insù) al luí Saint-Martin, dreptcredintos catolfc educat de fezuifi sisi mason impătimit

DANIEL. VIGHI
S.F.-ul este cel mal recent dintre genurile literare, cu jumătatea sa de secol pe care abia a de-
pâsit-o : cum sâ ne mai mirâm cã publicul se pierde păsit-o : cum să ne mai mirăm că publicul se pierde
in el sil-1 reduce in general la arhetipurile sale nave spatrale so Este adeval ca S.F.-ul anglo-saxon indeosebi evolucază spre un clasicism, reluind temele - vir
stei de aur ${ }^{\text {a }}$, desprâfuite sil adaptate gustului zilei stei de aur ${ }^{\text {opera spaldesprature }}$ pe care am putea $\mathrm{s}-\mathrm{o}$ credem legatà de preistoria S.F.-ului, revine in fortă, fantezic eroică, practicată de către mici ceraeri prin anil
30 , pulverizează azi toate recordurile de vinzare in S.U.A. siz se implanteazã in Franta, hard-science, pe care it credeaim dispărut sau mascat, isi recapãtà suftul sit fictiunea speculatiod, care parrea sã repre-
sinte viltorul SF -ului t anif 60 , supravietuieste cu zinte virorul
greu valului de aventuri
S.F.-ul este, in ciuda oricărui fapt, un gen solid, diversificat si destinat transformărilor : totusi categoriile sale coexistã, chiar dacả unele se reveleazà a fi mal curind menite productiel de masã, iar celelalte mai mult curente minoritare, dar la fel de
importante pentru dezvoltarea ulterioarả a unel 11 importante pentru dezvoltarea ulterloarả a unel i1-
teraturi care-si vede incâ statutul cultural contestat. teraturi care-si vede incă statutul cultural contestat.
La inceputurile sale, S.F.-ul se voia prospectiv i nonreflexlv, cu entuziasm neconditionat pentru tehnologie, târă a considera si finalitatea ei. Departe de a produce opere literare demne de acest
nume, S.F.-ul anilor ' 20 si ${ }^{\prime}$ ' 30 se multumeste să urmărească pină in stele visul american al expansiumãreascátinã in steel visusamerican al expansiunil infinite si să retinnolasca mitu spatială propusă de autoril mai cunoscuti ai acestel epoci; titlurile sint evocatoare: Planeta interzisad, Misiune secreta navă. După cel de-al doilea război mondial, S.F.-ul ne impune ca o "literaturã de idel ${ }^{\text {a }}$, formulă paradoxală care pune accentul pe notiunea de tematicấ, respingind insãşi ideca de literatură
Adeseori expansionistå si colonialistă, cind nu este pur sii simplu militaristã, opera spatială este Hantise sur pe solutiilor finale : Jimmy Guieu, in iti aruncäto monde, dă consemne ferme, "porturafi orasul cut raze disociantel Opera spatialà, chiar dacả uneori realizează perspective grandioase pentru umanitate, Isi dovedeste predilectia pentru modele sociale arhaice, in general de tip feudal, unde puterea este mobilul infruntărilor : povestire de aventură prin excelenț̃, se ridică uneori deasupra productiei de masa : Isaac Asimov, in ciclul Foundation, reflectează la notiunea de istorie, iar Frank
Herbert in saga sa Dune abordează tema fanatisHerbert in sag
Paralel cu opera spatială, S.F.-ul a trăit emer-



#### Abstract

ului modern, Hugo Gernsback a fost unul din primii ilustratori cu Ralph $124 \mathrm{C}+$, roman azi de necitit, dar interesant pentru multimea de inventii pe care le propune cititorilor: teleradiograf, meno- graf, menalfabet, hellodinamofor etc. Ideologia prograesului este aici de necontestat gren Acest tip de demers, excitant pentru spirit, duce se cele macticiste : Charles Sheffield, in Acoperi in intre tumi, evocal ideea unui ,turn orbital, dar se pierde uneorl in explicatii lingi cabluri portante pierde uneorl in explicatii lungi: cabluri portante erau legate intr-o stngurä unitatr complexã. Bxtre mitatea acestui ansamblu trehuin să atingă solul mitatea punctul de ancorare. Rare exceptii vin sà conin punctul de ancorare. Rare exceptil ftime aca americani reusesc uneori si combine cunostintele ehnice solide cu povestiri interesante: este cazal lui Gregory Benford cu Un peisaj temporal particole subatomice reusese sã intre $\ln$ vilitor) si al lui Robert Forward cu Oul dragonului (viata a apărut pe o stea neutrinicá unde greutatea 67 miliarde de ori mai mare ca a Terref).


## Stéphane Nicot

## O imaginaṭie liberă

Ce este fantezia eroical ? Sã lăsŭm grija definitici Este o povestire de evaziune, care permite să fug Este o povestire de evaziune, care permite să fugi
complet din lumea reald in alta in care tołi bärcomplet din lumea reala in alta in care tofi bär-
batii sint puternici, toate femeile sint frumoase bafii sint puternici, toate femeile sint frumoase
viata aventuroasĭ, problemele simple si nimeni viata aventuroasi,
$n u-t i$
vorbeste de impozitul pe venituri, de soma $n u-i f$
sau de insuste de impozesele medicinlit. De De aici s-a inteles cil fanteria eroicà este un subgen foarte putin prosresist, unde violenta este la ea acasî, unde viitorul se rezumă la a ucide sau a fi ucis, unde - dupà cum spunea insusi Howard - eroii sint prea prosti pentru a sč̌pa altfel decit cu spada, arcul sau cu pumnii si unde femelle n-au alte perspective decit vioiul sil supunerea: Institufia prin excelenfă completă ${ }^{\text {si }}$
sclavia!
Cu toate acestea putem descoperi lucrări interesante care inseală regulile genului, răminind totuşi $\mathrm{In}_{\mathrm{Umb} \text { acest caldru; astfel, Gene Wolfe foloseste. in }}^{\text {in }}$ Umbra calcului si in celelalte volume ale Carrcii
noului soare, tehnlci narative vtilizte curent in fan-
texia erolcá: digresiuni permanente, insertii ale
unor povestiri autonome färâ raport direct cu actiunea, reaparitia periodicaà a personajelor etc. Ceea ce avefi in mină este mai mult decit o carte. oaca avem noroc este o revotufie: In, acesti ler sa Viziuni periculoase; ca ecou, ii räspunde Danle Walther in 1975: am vrut sà fac o antologie de fictiuni speculative franceze, care sâ fie in acelasi timp si un manifent Aceste doua antologit mar-
cireaza oo ruptura in inturfa S.F.-utur si traduc
iruotia preocuparilor mici (de formá si ideologice) iruptia preocupărilor mici (de formă si ideologice)
in sinul unui gen care se dovedeste mai conservator defit pare la prima vedere,
Räzboiul din Vietnam pentru americani, ca si mai 1968 pentru francezi au contribuit ta repume-
rea pe scena a unel Idel-forta in S.F. - notimiea de ordine, cücil S.F-ul vizeazad mal curind să abo lească lumea decit $\mathrm{s}-\mathrm{o}$ transforme sau s-o critice
Putem ghici scandalul provocat de Norman SpinPutem ghici scandalul provocat de Norman Spin-
rad, cind a pubilicat, in 1969, Jack Barron si eterradaten, a a pubilicat, in denuna la gràmadà puterea banului, nitatea, unde denunta
coruptia praliticienilor, demagogia mass-mediel ; aici politica este cea care irupe direct in S.F. : tot ceea ce vă reprezentafi mă dezgustă. Partidul republican mu mai este decit o adunăturà de bätrinel, aror definitie a presedinteluti se situeazā la citiva ani-lumina la dreapta lui Adolf Hitler. Acum in această epocã, apar autoril cel mai originalil si en
adevãrat moderni: Philip K. Dick - Zeul venit din centaur, Minciunt si Compania, Blade runner si universurile sale iluzorti, John Brunner, care denuntă suprapopularea in Tołi la Zanzibar, poluarea in Turma oarbă sau imperialismul nord-american in America latinà - Oraşul este o tablă de şah. Franta nu rămine in urmă, cu scritori ca Michel Jeury - Le temps incertain, Jean Pierre Andre-
von - $n$ faudra bien se resoudre à mourir seul, von-Il faudra bien se resoudre a mourir seul, Dominique Douay $\overline{\text { Da }}$ Cing solutions
sau Pierre Pelot - Parabellum Tango
sau Pierre Pelot - Parabellum Tango.

- Dincolo de continutul adesea coroziv, ficjiunea Dincolo de continutul adesea coroziv, ficinunea
speculativă introduce in sinul S.F.-ului tehnlej narative iesite din literatura generalâ : Michel Jeury, rative iesite din literatura generafa: Mishet Jeury, mai bune exemple.
Nu-i mal putin adevarat ed formele S.F.-ului, aşa reperabile si clasificabile cum sint, uneori se interpenetreaza si se imbogatesc mutual. S1 dincolo de
aparenta pe care o imbracà, S.F.-ul este imaginatio aparen
traducere de CONSTANTIN COzMite
") Articol apărut in revista aLe francais dans le
monde" nr. 193, mai-lunle. 1985 Publicat cu apromonde" nr. 193, mai-lunle. 1985 Publicat cu apro-
barea redactiei.
forum studenţesc-XI


## Traian Urdea

## Dorin Davideanu

## Actualitatea

 științifică pe glob- Falarga electronicät Un grup de specialisti de is Universitatea din Bao-Bao au pus la punct un apara destinat imitari sunetelor produse de acest foarte popuiar instrument muzical a ajutorul caruia $g$-au obtinut perfor nante deosebite. De exemplu, raportu Agaratul vine in alutorul celor sedar, ingrijesc sau conduc turmele seda, ingrijesc sau conduc turmele pasunat sil invers, nemaifind nevole de urechi, sẩ legene sàu sâ fugăreasca prí cimpii oaia purtãtoare de talangà. Se realizează astfel o importantâ econo mie de timp.
- Un fenomen deosebit de rar a fost inregistrat zilele trecute intr-un oräsel din Usulchistan, unde a inceput să plouă de jos fo sus. Se apreciază că locuitohor nu le-au ajuns cratitele, oalele, 11 de la mifini sid de la picloare, ca si as tupe presupusele orificil aparate in sol S -au inregistrat diferite pagube mate riale.
- O catate uitatā , Cercetãtori din di verse domenil (istorie, arheologie, arhitecturã), imbinind pasiunea si entuziaamul cu tenacitatea si perseverenta
sträbat in prezent neumblatele pãduri sud-americane. Scopul lor ${ }^{1}$ descoperi-
rea vestigillor unei-cetati apartinind rea vestigilior unei. cetãti apartinind
vechilor amerindieni. In Ipoteza cercevechilor amerindieni. In Ipoteza cerce-
tattorilor, aceasta cetate, situatá intr-0 zonă greu accesibilà, a rắmas necunos. zonă greu accesibilă, a rămas necunost
cută conchistadorilor, find părăsitã mal apoi de Insus - locuitorit ei si in cele din urmâ uitatâ.. Rezultatele de piñ acum confirmáa aceastà ipoteză, cincl acum confirma aceasta ipoteza, caci
nici o asczare de acest rel nu a fost descoperita, ba mal mult, niçảieri localnicli nu-si amintese si fi existat assa ceva. Este vorba, deci. de o cetate
- Descoperirel In intunecata. Junglà amazoniană a fost descoperită recent o masca zburind cu o viteză ce de 3 Mach. După indelungate stu dii, efectuate in laboratoarele N.A.S,A de o echipă de specialiști, s-a ajuns la concluzia că aceastả singularitate zoologică nu respiră, nu se hrăneste si nu
se sindeste la nimic in tlmpul zborulul.

S-a anunfat că in anii următori se preconizeazi lansarea de microaparatura rul unor exemplare bine dezvoltate da această specie

- Podurí subacuatice: Nu peste mulk vseme, aceste creattil de artă inghereaseă vor asigura legătura intre diferite insule de pe glob, poate chiar intre conttinente, is o adincime are sa pu stinJenească navigatla maritimă. Pe arcadele podurior subacvatice vor circula trenuri de mare vitesa, cu us profil ildrodinamic. Un althm amămunt: treditionalele txalife avertizoare - "Iraversarea linilior este interzisă ${ }^{\text {a }}$, Atentie ! 27000 Voin! Pericol de electrocutare ! ${ }^{2} \mathrm{Nu}$ deschldetk usile in timpui mersului , vor deveni cu totul inutile.
- Ochelari opaci: Ochelarll cu lentile colorate, avind menirea de a ferl ochil de strălucirea uneori prea puternică a soarelui, sint totusi inencace la persoanele foarte sensibile. Un grup de cercetatori a decis sa taie nodul gordian, creind ochelarii opaci, Beneficlarii acestora påstreaza , contactul vizual cu unor microecrane cu cristale lichide plasate pe fata interloars a lentilelor Imasinite sint colectate do a leamerilor. miniaturală, care avind diferite forme poate fi purtatà la rever (garoafa), la centură (breloc), la manseta cámãșil (buton) şa.m.d., oferind totodatã unghiuri de vedere incelite asupra realității.

- Nu doresc numărul dumibale de telefon, domnule Pettigrew, glăsui Masă adaug, eã deja regret că ti lom dat pe al meu.


## - Dar

- Dar trebule să fi-\} dau pe al meu
- Aiurea, lasŭ-te de astea.
pozitie propozitie, hal să stabilim o propozitie pe care să ne-o comunicăm dimineata.
seamnă toate astea
- Te rog. timpu
- Repeti asta mereu. Incepe
- Totul s-ar pusea sfirsi fne să fie.
pentru numele lui Dumnezeu ! Deci eu au sint a persoană reală, mírii Mason agresiv.
- Nu asta am vrut să spun, dar tite. ralmente cam asta-i situatia
- Oh, Doamne, eşti beat sau tienit - Nici una, nici alta. Dorm.

Mason se cibea o neíncredere totala a Mason se cikea o neincredere totala:

Da aşa cum am mai spus, prima aflată in aceeasi situatie ca si mine : dormind, visind, constient de asta, si preocupat de ideea de a schimba numere de telefon si asa mai departe. cu scopul

## Kiugsley Amis <br> Viața lui Masor

nent, iar eu s-ar putea sa ma pomenese intr-un loc total diferit, presupun că la fel si tu, desi nu mă pot opri să mã indoiese caa

- Domnule Pettigrew, ori imi explici ce se intimplă, ori iti iei tălpăsiṭa.
- Bine, făcu Pettigrew, a cărui detamăgire crestea, dar mă tem că nu va olosi la nimic. Vezi, cind am incepu ă discukăm, mi-a trecut prin minte ci i putea fi o persoană reală, asta din oricina modului in care.
- Scuteste-mă de biiguieli infantite,
de a lua contact a doua zi cu persoanele intilnite pentru a confirma aceastâ experienṭ̂. Asta ar putea dovedi cite ceva privitor la mintea umană, nu-i asa ? Oament comunicind prin vise. Păcat cà aşa de puţini realizeazà cà de rapt viseaza. Eu am irail asemenea experiente doar de patra ori in 20 de ani, si de amănuntele, ori descopeream, cazul de fats, ca persoana este inexis. tentro Dar ana, ea persoana este inexis-就 continuí să
- Esti nebun.

Aeest "PARADOX" a fost ingrijit de DORIN DAVIDEANU, GYORFFY GYORGY. VIOREZ MARINEASA şi ilustrat de SERGIU NICOLA.

## Sfîrşit

Profesorul Jones frăminta teoria timpului de eitiva ani
Am gäsit ecuafta chefe, if spuse intr-o zi fiicei sale. Timpul este un cimp. Masina actiona asupra acestul cimp sị chiar să-1 actiona asupra ac

## Si apăsind bu

St aparsind butonul spuse : Acum timpul va trebui sax curgí invers curgà nul apăsind si.
"Sensul inverseze sū-i chiar si cimp acestul asupra actiona poate, mine de construita, aceasta maşina. Cimp este ecuatia gals fit am
Aní oítiva de timpulul teoria främinta Jones profesorul

## tişrífS

in tomâneşte de DORIN DAVIDEANG si Constantin cozmiue
 comuntcarea decit intr-un shasgre seme labutesc sá le captez gíndurite, dar na pot giz le trimit la rindul mea mesaje - Dar... dar eum procederl, Johne 8 - Contrar părerl generale, gindurla - fle ele umane sau fiorale - sint unds electromagnetice care pot $\kappa$.... dar mis ve fi mal slmplu satifi arat cum fung
Foneazal. Honeasal.
Dr. Michaelson isi chemis asisten6t, aitat ik celatalt capat ai fncăpertf:
 aduci comunicatorut i

D-ra Wilson aduse comunicatorul. Era o banderola care se fixa pe fruate; dia ca lesea un fe, ce se kermina intr-o tija prevazuta ou un miner colant. Dr soției sale sis in daxdu thja.

- E foarte slmplu: Indrepti tija spre o floare, ai se comporta ca o anten captatoare de ginduri, Si vel constata cum, contrar pǎrerli generale.
Dar d-na Michaelson nu-si mai asculta soţul. Råmasese incremenita, cu antena indreptata spre un vas cu margarete asezat pe pervazul ferestrei. Dupa ce ascultă astfel citeva minute, d-na Michaelson puse antena pe masa, scoase un pistolet din poşetă și isi ucise intii sotul, apoi pe d-ra Wilson.
Contrar păreril generale, pentru a afia dacă te iubeste, nu te iubeste, te iubeste, nu te lubeste... nu e neapărat nevoie sä smulgi petalele margaretelor.
- Na. Desigur, este greu de crezut că
tu exişti cu adevărat, dar ai face mai tu exişti cu adevărat, dar ai face mai
bine să admiṭi o asemenea experientă, bine să admiṭi o asemenea experienta,
in loc sâ ma contrazici. După cum am in loc sà má contrazici. După cum añ mai spus. 8 -ar putea insad sa ma insel Mason se calmase si-si aprinsese hotắMasumat al vietil mele pini aeum mi-ar trebui toată noaptea si ineã ar fi prea mult de retinut pentru cineva cu meme rie mediocră. Ne terminăm băuturile sí ta. Numele meu, cum ti-am mai spus, este Herbert George Mason. Am 46 de ani, sint insurat, am trei copii, luerez in comertul cu mobilă si, ca să-ti fac un rit o tigarã. Nu stiu prea multe despre aceste lucruri, dar nu eşti prea departe de eroarea be care esti gata $s-0$ accepti. Acum dă-mi voie sầ te asigur că nu exist doar de cinci minute, si doar in mintea te due la mine acasă să-ti dai seama că.
- Esti doar omul din visul meu, cel care vorbeste, spuse Pettigrew tare. $2-3-2-5-4-5-4$. Am sâ sun la numầrul àsta, dacă există, dar n-ai să fii tu cet de la capătul firului, 2-3-2..
Pettigrew? Pettigrew?
inmpla pricina a ceea ce s-ar putea intimpla cu tine in orice clipă.
- Telefonul ! urlă el. E mai tirziu decit am crezut!
- Telefonul iे repeta Mason clipind si holbindu-se la Pettigrew, care era in continuă transformare.
- Cel de lingà mine. Ma frezese

Mason il inşfăcă de braţul care dispăruse in cea mai mare parte, Petigrew devenise o lumină tot mai palida, ia end Masoni destul de greu sir apita ase ven destul giei grete nici oase à nu mai avea almic

- Din volumul lui KINGSLEX AMIS, "Gollected Short Stories


[^0]:    Jorate in jur, apol se angajă grăbită pe prima alee.
    Cu grijŭ sporitã, cu toate simturile de comunicare concentrate, lansà al doilea mesaj, o ecuatie mal
    lungã. Capacitatile it fuseserâ indelung educate, apoi testate, selectionările erau severe - dar din nou nimic, doar panica amplifficată a cetăteanulu care, eliberat, se Indrepta grăbit spre edificiu. Er sau o civilizație agresivà, ori.... Se concentră total, apelă la unitatea centrala ce incepu sa le verifice sistematic, rapld, reuşind să găsească o breşă cam la o treime din analiză. Isi transpuse toate undele pe lungimea de undă a clilior olfactivi al celuilalt, care locmal păsea pe prima treaptā. Persoana se pràbusi, corpul se incordà ca un arc şil incepurẳ convulsiife Dezordinea, dezorganizarea, uritenia, diformitățile distrofilie, atrofille, nesincronizarea cililor it ingroiră. Atita drum, atitea sperante năruite ... Probabii, - specie care evoluează pe baza perfectionării altul analizor. Wotul in zadar... Dar nu. Ici-colo, mic plat, dar mult prea putine, sub limitã. Inregistra, plat, dar mult prea puține, sub limita. Inregistra,
     4385 cicli ... Opt generatii ... Oftâan. Se retrase. Celắ-

