

Materialile prebutate le Consf. VII. a cenaduritor II - Bucurest, 25-27 nov. 1977.

> Qducetía tineretulu prin literetura stintifico-íntestică

Conceptul de societ te socielistă multileter l dezvoltată, strălucită expresie a contributitei crestoare pe cre pritidul nostru o sduce filozofioi mrxist-leniniste, are in vedere existente omului de típ nou, हle cărui calităłi morel-politice, profesiom nele şi intelactuele e neces s să fie la inăltime misituniz sele de fauxifor, coordonetor si boneficier al unei existonţe structurel logeto de cele mei no cuceriri ole stinṭei si tohnicii contompor: no.

Evident că sercin metorílizării acestui. dozidorat impli... că eforturi sustyinute de oduc tie permenentă, educētie in sensul larg. seu, dacă se poste spune aşa, in sensul total el cestui cuvînt.

Pertidul, ctitorul tenece si inspiret el Rom"niei socielism te de miine, asigură in pern noņ̧ă dirijeree scestui complex proces de făurire al omului de tip nou. In mod firesc, educ res comunistă a tineretului, chemat să zsigure pe mei departe trensformarea revoInționcră a societăţii, se dovadoşte a fi in centrul proocupărilor perminente ale pertidului sit secreterului său generel.

Iiterature a un din componentele vastului sicrt de aduc-tie, ír scritorii găsesc in sercino ce le revine not resurse benefice de inspiretio create ro.
mikliocne de tiner: de protutindeni vor să cunnescă cun ve arăte lumes de míine şi m: les vor să ie perte ectivă 1 eforitul universel pentru făuriroe un socketăti mei bune şi. mil drepte, unei lumi eliberate de coş irul războeielor, de esuprire si exploam tere, in care ofmenti sh trăi scă in prietenie si col borere".

Aceste cuvinte, Cpsrifnind toverăşului Nicol o Ceausescu, sugerecză eutorilor de litorefură stintififico-fentestică direcţic in cire, in scrierile lor, pot asigura o educaţie comunistă e tino... retului , cu atit moi mult cu cite cunoscut atsasmontul inoritor


Alvin Toffler eftrmă că "socul viitorului este un fenoman
 Ell so nesto din suprepunerso unsi noi culturi po o cultură veche.

Sist socul cultural in proprie noestră societete？
Notind că soc＋dospre cere vorbeste u＊orul citct es＊e societtroe＂supraindustris ă＂：e citorve tărı capt＇Liste dezvoles e झi－deci，problemele de deptere individuslă si colectivă nu cones． pund şi nu vor corespuido celor pe cere le punc gi le va pune svolu－ ఫie societătii nosstr，3xistenţe ecostui fencmen indreptăţeşto yon lifererer litersturi $\xi^{* *} \pm n t i f i c o-f o n t e s t i c e c o u n d i n ~ m o d i f t a n$ Џile de pregătire psihologică s omului capabil să－i atenueze suxpsi－ zele pe cere i le of эrä oxplozie ştintei sit tehnologiei．

Nu，nu e scienc $-f$ ctionul entidotul－minune 1 mslediei lui Toffler－ecest entidot il sigură insăşi dezvolt noe taarii nosstoe， nspinetă si dirijstă şintific de pertid．Fencmenele de elienere， de＂instrăinere＂，proprif societătii bezeto pe explotsrea omulu de cätre om，nu pot $8 p$ ro colo unde omul se ştie fäuritorul liber al o－ monciparii sele meter．．．e şi spirituale，ecolo undョ fiecere işi see sigurst dreptul do perticipere le efortul colectiv，implinindu－şi astfol ratiunee de fit．Science－fictionul este o modelitete plon care scriftorul，cu mijlo ce artistice，sduce milaproape de not，cur tronsfocetorul telentulu．si imaginctiei sale，socvento din reslitio tea de miine e lumi pe core o construim．

Desigur，enticip $\ddagger i \equiv$ aste doer unul din＂đopartementolo organi－ gromeit acestei litor＂urt，decă mi se permite c stfol de comperetio，

Selturile peste unul sau mei multe milenit nu msi inseemnă prospectiune，ci o intreprindere care pune le incercere puterile do fabulsţia हle autorulu ；venturile insolite pe o pleneta dintroc l－ tă gelaxie sau consecinjile intersectării unei＂bucla temporsie＂in timpul unei calătort sp ţízlo，sint msi degreba oxemena de im ginom ție debordantă；reabilitree peleoastronautică：miturilor civilizom fitlor entice sau ef ctole unor inventsit geni $\varepsilon$ le，folosite do un scm $V$－it dement sau ajuns in mine unor iresponsebili，sint productiin $12 \cdots$ ter re mei mult seu m 亡 putain ingenioese．

Intr－adevăr，insolitul，ciudatul，misterul sint mareu prozan－ te In science－fiction，$\vec{a} r$ spre deosebite de fentesticul tradition？ sint inspirete de şitnţŏ，de reelizările şi potonţole ei，şi cherr ctonci cind nu sint justificate direct prin enuntsore seu inventeros unor legi ştiin施e，intreberee le care nu existe răspuns fomm ＊a stfel incit nu po \％existe o elternetivă mistico－velicioess．G月 mi se pare că acest liod de a gindi este in deplinä concordenţe way ou oraul de miine，aliber do prejudecăţi．
 concep in primul rinc $c$ un exercitiu sl imaginctiot．Fept e can nimio
nu mişcă in stinity castui veac - nimic iundementel, de mere velocre - fără iménin tieen, sustine un scritifor Intr-un meteriel dis fenzinul studenţi Io: bucureşteni "Soleris". Criticul Nicolee gio 01 sfimmă pe drept cuvint că litersture do enticipetie e apărut o consecinţă a progrosului ştinnţific si do cultură şi inform す̧ ştiintifică s publicului cititor", ier cunoscutul scrittor Iscac Aximov sustyine ca :"itureture ştintifico-f ntestică e devenit こospectsbilă odetă cu I nseres primei bombo cecmico, cind publicul sputut convinge č. utorit nu sint nişte stmplit visătoř seu o dună.
 pegină e cotidien lori.

Der, legătur intimă dintre science-fíction şi stinnţă nu trebuie să ne duca in erozre, trensformind-o pe prime in mijlocul də populerizero conştinciossă şo searbădă a celeilelte, pentru că imeginetie crestc re din litereture s.f. e cu totul eltceve decit imeginetia creeto re din \$tinţă. Tle se poi potenţe, se pot complete, der nu se reduc in nici un cez une po lte. Romenul lui juies Verne "De le Pămint I Iună", e citit cu to atite interes de tino-
 lă cu un obuz, o. şi contemporenii scriftorvlut. Ier, pe de eltă. perte, cu nimic wu sc de prestigiul osmentior de ştinthă cere fu reelizet rederul, televizorul sau leserul, feptul că invenţiłle lom eu fost imsgin sto descrise cu mult timp in inte de scristori genului.

Nu-i lipsíf po te de interes să notez ģt remercs unui catio ztit de sobru cum as Cornel Ungureenu că, "după cum se ştie, utor11 de Iftertuxa s.f. au depăşit in optimism şi vois-bună proze. icele previziuni le pămintenilor obişnuititi.

Tinăcul de $z_{-}$, constructorul de mỉne 1 societăţii socic2iste multileter: I Zavoltata, işi poste vedea deseor: conturul. spirituel, portretul robot decă vreti, el traginii sele din viitoz.
$\$ ̧, ~ a c e s t$, de eltfel, directio pe care mergind, sciericuf:cticnul romenssc issi poete educe contributis cee mei utila 1 formeree omuluz do tp nou. Documentele pridulus, jelonna sle ineintărif noestre spre comunism, ce şi Codul eticii şi echitătiz socieliste sînt zvore de inestimebilă velo re in imegines pertinentă \& vitorulu, cu toste foloesele pe cere le po te educe sugereree corectă tre tennologice "mplicetililor psiho-soci le ele emencipării rosŞinntifice - optimism, zntuzitsm, increders in vistor.

Obiectivul casts se cere met cu fermittote urmărit pentru cá,


In revists "Orizont" cu titlul CARACTERUL DUBLU bI ANTICIPAFIDI IN IITGRAMURA S.F., I not se recurge rer 1 a nticipstio pe plan umen, itt cind whouti ofec, e vorbe met. dogrebă de utcpie şat meteforă decit d $\quad$ ©ticipere propriu-zisă.

Pe drept cuvint Erată Ion Hobens că :"teipeţis nu se po sustine numei puin stricte argumentere stinntifica e fenomenelc: Aย trebuie să infăţ şze o evolutie a lor cocespunzătosre adevĕrun lui vỉtiさ..." $\mathfrak{F}$ : cum s-er puter implini mil bine ecest dezider t decit urmărind omul gi nu ştiinţe in ipost zole sele vitoere.

Silvien Iosiffscu scrie in volumul său "Litereture de frontigxat că "proza s.f., cine pune in circuletie supr oemeni, primeşte vizite extreterestre ş nu refuză tehnice politístă, rămine, totuş̃., formă de literetură. oontemporenă direct f: ©ozofică. E unul din zt.meroessle peredexuri cere-i fixează stares civitlă. Sinteză moh* ºr $^{4}$ de etitudini şi dhe de functii psihice grou de unificst-fixse de fepte ştiiņfice, mediteţie filozoficä. gonnă fără friu ef ziei -genul ecost se opune schemelor si cristlizĕrilor.: Nimic nu imptodică deci ncorerea mai putomnică e problem ci亡 science-fictomulu romênesc in zone do interes pe care c.o. pune mersul in "nts societătifi noestre. ncesstă literetură şi trebuie să p_rtipe din plin le opers de mro răspundere oducettet comunis nozetului nostru.

# MISTERUL MAITOIE <br> (inoteză s.-f.) 

Ana nu mai geme.
Din trupul ei s-a născut trăinicia.
Din sufletul ei s-a născut frumosua.
Iată, vine $\begin{gathered}\text { Vodă } \\ \text { sुi scările sînt luate. }\end{gathered}$
Ioun⿺辶 neşteri mari, calfe şi zidari,
vor să sărute
pentru ultima dată buza fierbinte a pămîntului
Pămintul i-a primit ou bratele deschise.

I singur acun. Şi-i tare trist Nanole, meşterul cel mer. Ochii lui trădează suferinţă. Işi lipeşte palma de peretele clopotnitei. Are ceva din calldura Anei. Din sufletul ei. Are ceve din sudoarea celor nouă tovarăşi.

Işi aminteşte şi acum ce a fost şi cînd. In ziua aceee dरinte un răspuns. Cineve ina şoptit să zidească pe primul drumet fntinnit şi zidul nu se va mai surpa peste noapte. Iscodise atunci. An jurul său, dar nu fusese nimeni care să-i vorbească. "Să fie gînd de-al meu?"
Era sigur că ascultand sfatul va reuşi. "De ce an fost atît de sigun?"

Cînd Ana gemea prinsă în piatră, s-a îndoit de sfat ai an in vrut să dărime totul ca sĕ-şi salveze sotia. Manole, mestere Nanole, pune suflet în ceea ce zideģti. Ni. suilet frumosul se va naşte" - auzise atunci in minte.
"Š. Pi fost doar un gînd de-al meu? ITu ştiu, nu-mi dau soner".
Iată acum frumosul. Dar plin de durere, căci Vodă a vrut sicil pună în colivie.

Kanole privea spre munti. Aiurea zburau gîndurile. Poate, thebuia să fie el drumetul. Poate... poate..

In zare s-a născut un val de ceaţă. S-a ascuns şi sobrele
Taie văzduhul lipsit de adieri. E linişte adincă.
"Totuşi, n-a fost ceva din mine, n-a fost doar un gind de...l meu. Dar cine sau ce onume. Aş Ii gindit şi eu la fel?"

In minte－i vine vechiul vis，in care el，Manole，Inaltyă Sn albastrul corului case meri，case rossii，galbene，verzi，albe， unde stan ooneni vesoli．gi fericiti．
＂Mrebuie s⿱̆口 trăfesc．Altfel visul meu va pieri．An să tră．．． iesc．．．Dar cun să cobor？Fericite sînt păsările că zboarä！：

In amupeul violet，sus pe schele，un om $\hat{\text { Issi prinde de unori }}$ dova aripi uriase
＂Dacs scep cu viată，scapă şi frumosul din mîinile lui Vocã Qase nai minunate voi construi şi în ele voi pune suflet din ouilo－ tul meu！．

Priveate in jos gi sinte un fior．
＂Jnde ni－e curajul？Ana zace tintuită între lespezi şi eu．．． －4．0．＂

Mu．Tianole，meşten bun，să vii la noi！＂
＂Oine－ui vorbeşte？Oine sîntetyi，unde sînteţi voi？＂－strič 0．2ul．

Binti un nod in êt．Incearcă să inghită，dar nu reuşi．Faţa ．So crisp ă．Işi atrinse pumnii，scrîşind din dinţi．
＂Parcă nu mai gint eu．Iran stăpîn pe mine însumi．Unde niwe puterea？De ce gindesc aşa？Ce se intîmplă？Incep să înnebunese toc． mai acurn？

Il cuprinse cẳdu，apoi o senzaţie bruscă de frig．îl Îeu sĕ tremure．
＂Aripile－ini sint bune．Trebuie să încerc．Noaptea mă ascunde de obnenii lui Jodă：＂

Bare．
0 aripă se Infnge．Mrupul dispare Inghitit de intunerio，cherat de şoaptele tăcerii．
＂Dar cum de an ränas aici？Eu an sărit．Sînt convins că an afi－ rit．Undermi sint acioile？Visez sau nu sint eu？M－an nici trup，aloi mini．．．pi totuşi simt，simt că sint aici sus，pe acoperi§̧．Auc， eul acun whiet prelung，un tunet，deşi senin e cerul．Vine de jos， de coolo unde mima cäzut trupul．Anin rămas fără trup！Ce se f̂ntinnla？。＝ văc dă pänintul se despicä in două，văd．．．＂
clipă，doa工，zăni Nanolo inima pămintului，o masă imonsĕ，in candescentă ce vru sč tişnească in Iibertate，tinjind，poate，dup lumine soarelui de mult apus，dar，speriată de atîte intuneric gi．tik cene，se ghemui in matca oi．Un glob scinteietor，zămislit de adfacon sparse găoacea aprincă，fncopind sŭ urce incet，incet．
"Tine sfirsitul! Ni-au furat trupul şi acun von să mă duoă th iad, ह兄 Hă chinuie..."
"Tu exjať iad, Nanole. Nu-ti fie teamă. Sintern noi". WOK.0.0 VOL...
Gloovl wecă, vreă mereu. Iată-1 aproape de Nanole, iatŭ-1 ec coloioezdi In oşl, se lungeşte in formǎ de fus si prinde a se
 isi pierde roşul te jăratic şi se cufundă in violetul amurgulut. An moniecerea naturii. Se deschide incet o uşă. In cadrul ei so ivesto siluotă. 4poi, încă una,
 unde vretti. Dar... nu mei inteleg nimic. Vă cunosc, v-gm mai vizut. Texci eqt venit din visele mele。Sîntetyi aici, in faţa mea. Va sint rwatloree... Shnteti oameni adevăraţi?:
"ootere Linole, noi an venit din alte timpuri."
Träiose sen nu träiesc?
Vino cu noi să te bucuri de frumosul născut din visul tan. din Gurerea ta. Vino în viitorul tăun spuse unul din oameni. pul.ser verde despică pămîntul şi fusul dispăru în $1.0 c u 2$ wnde se născuse. Pe cer, e cäzut o stea. i.esterul e ronăsent. Lesterul tačieşte. Zieşterul treieste. xrintre noi, t-2 noi. Legterul va tră:.
I.ereu.

## DFZJjGGREA TULBURE

- $D \varepsilon$, de, duma 括 heber n-ai ce-nsesmă fentezte. Shei, peherul ăste, de, ex cis ăste pe cere-1 tin in mină, priveşte-ls e frumos si grou, uito aste poete să-nsemne o mie de lucrurzi. Ascultă-mă pe minc, o mie de lucruri, de, de, decă te gindeşti, eşen? Degetele păro se şi zbircite ale vecinului epăseu, ce peste o cleviatură, dungele pline de scrum ele feţel de masă.
- 上şe 0 fi
- De, de' mí trebuie să te si gindeşta. Să-ţi mişti puţin Increţiturile ele, gsit care

Curios individ. Persoene e doua singul esc tem-nesem. E bĕtrin şi importinent. Mininile, cu degetele eventei, sprijinindu-. se numei pe podui pelmoi, se răsfireră pină in jumătetea lui de misă.

- Tine, tine do el! Zdruncină bine măgăo peste peherul de bere eprospe golit, cu fruntea lipită de geamul. surit, vecinul ?u: umpluse scrumi эre cu ch ştoece.
- Pină undo mangi?

Ninile, ce n şণ v nădăcini de hreen nespălete, ieşind introc
 Cine ştie cit o it băut?!

- Ju, pină 1 c păt.
- Lhe, th, of si mine. Cu degetul erä*ător de le mine dre n... tă incepu să desenez ceve po geemul ebunt. Semănau cu niste W-ux
 prajit invede to ${ }^{2}$ v gonul. Percă simţindu-i gindul, vecinul movmia: Aic: totul se päjoste.

Iingă scrum ink un şerveţel cu frunze do trifoi ecoperes o tebecheră verzute.

- Gere est: to prăpădită a rămes.

Privi pe fore stră ls beriere core edunise două trectosre ou plugur Ie ricinc*sosesue cu duz: bătrini svae pa emindouă părtile, şorpuind, zinţii glodului prosspăt. Cito ploi trebuie c să-1 spele. Aştt nsarocesc drumurile.

- Meestre, plătosc şi eu!

Cunoeste bătrinul. Auzi "meestra*. Tr buie să eibă peste cncizaci de eni.

- Ie-i pe totin.

Sprincenele Elbite te ve nului se sduneră of o montca nului se edunara o monica
rul funtif，iar gur $i f$ rămese W－ur le ce se scursesera，senar ind cu
－Bu em plocet．If mati i si pe eltii．

Un zisr torfelit Neşas din buzunerul heinoi co－i sunge．
 estup minnit cero desen ． 0 un copil ruşinct işi lua ming de pe gev．O clipă putu să prive sč̆ tabechere verzuie ce vea un fel de incrustetie cu un Iuciu mitalic，foerte strălucitor．Serveje．．． Iul cu Plori de trifoi，plin de scru，rămese lingă scrumioră。
－E liber，nu vă supan卉保？
－De，sigur，poftiţ\％！
Is să văd cit a fum ．Unu，doi，troi，petru．．．nouă ch＇ş to ecき．叉ăit a stat muz ：ov こăşu＇．Nouă ţigări insemnü cen două
 cun sint eşezte．Percă－s două romburi Iipite unul do－2toule \＄i mucumile də tigeră cum stou？Uite，drĕcie，in scrumt ins este svan de－Íce cu geometrio．Io f ocsre coly el celor două romburi，z clec sint romburi，citc un chistoc，ier lo mijlcc，res Iipito bo 2 2 U ．

$$
x \quad x
$$

x
Ca greu so strecure pină I compertimentui undo－şí eve bag jole．Işi Iuă velize，s cosse şi punge de nylon şi se indroută spro capattul vagonului．
－Incărcet，incărc t？
Onul cu tabecher verzuio．
－Pot să v－ejut，su：n－m decit ce se vede．
＂沼 v－ejut＂．
－Nu，lăsşj，nu－－chir sşa de greu．
－Acume pot，de ce sï n－o fec．
Gere ere ticsită．P：s jul plin de fum şi de reclame，es aprope blocet de tinori veseli，cu sticle－n mină si cu vilize

－Eu ieu 16－1e．

A pree multă lume E Să să－1 las pe primul să troecă，nu u chtp cu begejele mele．
－Crod că putom fum o tigeră！

Tebachera verzuie, parcă era de portelan, se deschise în m̂̂irite noduroase şi nespälate.
 lucitoare ca o oglindă. Brau două siruri de v-uri, iar la mijloc, intre v-uri, dublu v-uri.

In tramvai, pe baia de care se tinea, atirna un anunty cu Univensitatea cultural-stiintifică. In partea de jos, care-i ajungea sub ochi, Sncepu să citească scrisul mărunt "pentru prima dată -. cursuri intensive de limbă esperanto. Inscrierile..."

- La revedere, la revedere, eu cobor aici.
- Mul ţumesc, la revedere.
- \$i m-am dus la vagonu' restaurant să beau o cafea. Ticsealy. Nici o masă liberă. Aştepta lumea in picioare. Numai la o masă erout trei locuri, dar nimeni nu se aşeza. Stătea un individ cam jegos, masa era murdară, plină de scrum. ilu prea inspira incredere, ain ass teptet $\circ$ vreme, apoi mi-am luat inima-n dinţi si m-am aşezat.
- Să nu uit, te-a căutat Petrică Costa, fina Iăsat un număr de telefon. A zis că mîine pleacă, să-l suni neapărat.
- Bine, bine, las' că-i dau un teleion. Auzi, am venit ou ol p智nĕ. la şcoala de sữdo-mutyi. Avea o tabacheră, eu aşa ceve n-am văzut. Verzuie, parcă exa lăcuită, si, pe capacul ei am văzut nişte semne:s aduceau cu v-uri si w-uri. hodelul ăsta de tabacheră nu l-am mei inno tîlnit.
- V-uri si W-uri!! Ce-o mai fi gi asta?!
- Anul ăsta teii sînt plini de floare. Nevastă-mea m-a rueas s culeg, dar, decît să-mi rup pantalonii, mai bine iau de le Plofer.
- Măi Petrică, de ce n-ai venit la aniversarea de zece ant. Ce dracu' ai făcut de n-ai ajuns? I-ai fi prins pe moss Buliğa Anturo formă de zile mari. Me-a ținut pînă duminică dimineaţa, şi, deŏ̆ nu era meciul de rugbi...
- Tot se mai tine de rugbi?
- Inî.
- Dorule, stii că plătisem tot. Si pentru mine gi pentru nevas. tă-mea. Doome, mi s-a întîmplat ceva teribil. I-ann spus gi neves-ti-mi şi unui coleg, mai bine nu le spuneam. Inţeleg, nevastă-mea era neagł Ě de supărare, figi făcuse rochie nouă, dar colegul ....

Ce mai, sint nişte to oburi vechi în care nici eu nu mai cred, n-are rost să ti le spun.

- Zi-i, domne, ce te fandoseşti atîta?
-- Dorule, noi doi eram cei mai buni din clasă la recitări. Ge din clasă, din şcoală. Este?
- Zi-i chestia aia, care te-a Păcut să lipseşti la aniversare.
$\div$ W-are rost. S-aud şi de la tine că aşa ceva e imposibil şi cát tot ce mi s-a intîmplat e o bazaconie de-a mea.
- Hai, lasă mofturile, dă-i drumul.
- In vinerea dinainte de plecare veneam de la exploatare. Bre o vreme extreordinară. Soarele incinsese maşina. Cînd să iau curbe spre Brădet Âmi trece drumul un individ cu o vergea pe umăr. Pécee nişte seme, n-am inţeles ce vroia. Ajung în oraş. Eu imi parcher Haşina în spatele policlinicii. Pe zebră în fata policlinicii, ceva extraordinar, acelaşi individ, roşu, plin de sudoare, cu vergeaur pe spate.
- Iucea de-ti Iua ochii?
- Aşa e. Da tu de unde ştii?
- Zi-i mai departe.
- Deci individul nă opreşte si mă roagă să-l duc pîmă în spatele flotatiei. Aici ns-am dat jos, bătrînul a scos o tabacherë. verde, verde Anchis de fapt, cu nişte semne pe ea, aşa ceva in-m văzut, II-a Iugat cu o tigară, mi-a zis că şima lăsat bicicleta lingă coletărie, auzi bicicleta, că putea să-şi dea sufletul de la Brädet pină la policliniča la scurtăturĕ şi că ar fi bine să nu mai pun strop de vin în gură, cît am băut m-a intrebat, i-am zis două pahare, ara Gadarcă, trebuia sä inchin, un eveniment $c \in$ ăsta e ìu o dată la zece ani.

Mi-a dat o hirtie pe care era un text, nu-mi mai iese din cap de atunci. M-a pus să-I citesc cu voce tare. Mergeam pe o potec: printre brezi. Il ştiu pe dinaforă. Ascultă: "Pasul nostrut nu mai trebuie sǐ repete missările pline de umbră ale celor cu ochelari sau füng. Priveşte in sus spre soare şi numai spre soare. Dincolo do el pot să înceapă cuvintele albastre". Ei, ce părere ai, "cuvinte albastre". Zi-i, ce părere ai? "Cuvinte albastre".

Pe urmä ne-an Întelnit cu un individ blond, de 20-25 de ani, a dat mîna cu bătrînul, si-au fäcut nişte semne, dînd din mîni. din sura tînărului an auzit nunai "ua, oa", ceva in genul ăsta。

Pînë. la Valea cu Şerpi, ̂̂ti dai seana, acolo am ajuns, sĥnt peste 12 km . Mi-am dat jos haina, transpirasem. Mii atent, Dorulos ce dracu' mă, ce faci, ascultă, pină dimineaţa am domit intrun
grajd de vară.
"... - O să vină la dumneata un om pe care-l cunoşif foarte bine. Să-1 asculti pinnă la capăt. După aia să-1 faci să te-nţe leaga. Amindoi aveţi tot ce vă trebuie pentru izbǎvirea celor făčarai".

Cind am ieşit din grajdul ăla, bătrînul stătea pe un butoiaģ langa un brădut şi vergeaua aia, care-tुi lua ochii cul luciul oi, era în virful brădutului. Cînd a pus mina pe vergea, am inceput S. spun cuvinte. Nulte, foarte multe. Da', ştii cum, ca aşa "dur-braa-văă", "soa-reee", "li-nii-ştee". Blondul era la doi paşi de el şi avea lipită de urechi, tabachera verzuie. La Început angean "ua, ee, oa, îii, bîi,bîii, ee, $\hat{1} i i, ~ v z \hat{i ́ i " . ~}$

Ored că am spus mii de cuvinte. Mă dureau picioarele. If-an aşezat pe iarbă. Bra trecut de prînz. Bătrînul m-a pus să recit Mialul alb". 0 mai stì?
"Cum poti să dormi cînd vorbele se rup
Si lămpile cu fluturii deasupra
Sticlesc in umbre urmelor de lup:

- O ştiu, sigux c-o ştiu.
- După ce-am terminat de spus poezia, bătrînu' gi-a lust ver~ seeua, si-a pus mîna cu tabachera pe umărul blondului si en dion păzut inn pădure. Am stat, cît am stat, se făcea can răcoare, ģi an Iuat-o pe potecă.

Il privi pe Petrice. cum Âşi frecă fruntea cu mîna stingü, cun A.ji trase apoi degetele răsfirate pe faţă şi-şi ciupi de citeve oul. bărbia.

Ii veniră-n minte vorbele bätrînului de la ultima intilmine "ipesul nostru repetă niscourile altora. Ai vüzut cite feluri de mers existü, cite feluri de rostiri. Mu stiu dacĕ ai observat, dar copiii care poartă ochelari au un mers nefiresc, săltăret, privesc prea des $\hat{z} n$ jos. De multi ani de zile oamenii aceştia, şi, moi ales, copiii ar trebui să nu mai privească crăpăturile asfeltului, bor. duca sau gîlmele ca niste broboane ale pămintului. Pasul nostru nu mai trebuie să repete misccarile pline de umbră ale celor cu ocho.. lari sau färă.

- Cind am ajuns la maşină era seară. Deodata, aud vocea bătranului "Aşteaptă-ne, venin imediat şi noi".

Am incremenit. M-an dezmeticit ou greu. S-au dat jos, la poil. clinicä. Bütrinu mi-a strîns mîna şi-a scos tabachera, ei, nu dimex spus, nu mei avea vergeaua cu el, m-a Ambiat cu o tigară, m•a bü-
tut pe unăř şi i-a făcut seran blondului. Blondul a dat mina cu mine, avea o mina foarte grea, mi-a zis, "multuneesc", da' aşa curn spun eu, cu. "t" şi. cu "e"-ul alungit
ir-am gincit mult le intimplările de atunci. Bram lucid. Si incă ceva eu nu pot să stau mai mult de $7-8$ ore fărĕ să ieu în gură ceva. Prietene, atunci ari stat vreo 28 de ore nemincet. Si nu-mi ies din minte cuvintele de pe hîrđie, dar mai ales bătrînu'.

- Tu numai atunci ai fost cu bătrinu la Valea cu Serpi?
- Numai. Dar I-ari mai întîlnit acum vreo două Iuni. Eram la coretärie, bean o cafea. Şi deodată îl văd cu vergeaua lui, stînd la rînd. A cumparat ţigări, apoi a venit la mine, m-a intrebat ce mai fac. Eu parcă nu aveam grai. mi-a spus că a cam obosit şi că o să am mult de lucru. Auzi, mult de lucru. Că o să fac tovărăşie cu un tînăr de ispravă. Ochii ăia cenuşii nu nă slăbeau. Nía uitam le el şi da, da, sigur că da, ce era sč zic. Acưna ştii de ce n-an ajuns la aniversare. Ia zi-mi ce crezi despre toată tărăģenia asta?
- Ce să cred? O cred.
- O crezi?!
- Da, o cred, de ce n-as crede-o, mai ales că bătrînu' era un oII tere de treabă.
- Adică cun ere?!
- Bra, pentru că nu mai este, s-a dus bătrînu, prietene, s-a dus.
- Ei, aste-i bună!!! Curn s-a dus?! Da' cum?!! Tu l-ai ģtiut, de unde-ai eflat Dorule, l-ai cunoscut, zi-i, zi-i domne, hai spune odată1?

X $\quad \mathrm{x}$
x

- Bună directore, tot vesel, tot vesel? Cun ̂̂ti merg scolile?
- Se cam subtiază si ră bucură.
- Dě-i drumul la noutăti!
- Sînt multe Dorule, ca niciodata de multe. Alaltăieri a venit rezultatul la cea de-a patra expertiză. Au constatat că pertea ceramică este fäcută din caolinul de la Valea cu Serpi. W-urile si "floreta" incă n-au reusit să le dezlege. Au botezat "tabachera". Cum crezi că i-au zis?
- IV-ani idee...
- DIV, Dorule, DIV
- Da nu sună réu, directore, nu suna deloc rău. Si ce-nsearaná DIV-ul ăsta?
- Dispozitiv pentru inductia vorbirii.
- Altceve, ziceai că ai o grămedă de noutăţi?
- Ieri a sosit aprobarea pentru înfiinţarea Centrului de readaptare lingvistică a surdo-milox. Wrebuic sĕ pleci la minister, să definitivezi programul.
- Da' n-o sc̆-i spunem aşa. Bu o să propun să se cheme Centrul de reeducare a vorbbirii. 夕i ştii de ce? Pentru că vreau să-i trecem prin Valea cu Serpi si pe cei cu defecte de vorbire. Ceva mai tirziu, dar o scu-i trecem si pe ei. Ii dăn numele bătrînului. Centrul de reeducare a vorbirii "IO: OWBAIU" P Parcă n-arata rău?
- Mda, avea nuie frumos bătrinu!.

Directorul apăsă pe clapa interfonului... Da, spune Florentino: ... I o scrisoare interescntă? Vino repede cu ea!

Se uită la paherele de pe birou pline cu creioane colorate. "Ce-0 face cu at̂tea?! Cred cǒ sînt peste cincizeci. Ce-i trebuic atîtea?!"

- Dorule, e pentru tine. Luă un creion roşu şi sublinie ceva. Citeşte aste, de fapt citeşte-o toată.
"Vし̆ rugun să ... aceleasi considorente ... noi sînten ca si ceilelti... Iunee se naste si cu noi. Doru Podeanu nu are suflet dacă nu ne ia şi pe noi. Sä nu ne lase la o partei?.
- Ai vǐzut cine semează?
- Da. Asociatia pensionarilor surdo-muti. 0 să fie mai greu cu ei. IT-o eĕ-i lăsŭд ceopazte. Dar ne trebuie mai multi oameni pentru "dialog". Doocamclatu sintem nunai trei: eu, Coste si cu Hihai licescu. Ioimîine plec din nou. Am să caut. Trebuie să mai găsesc cîtive.
$x \quad x$
x
- Da, da, dumneata, cu dumeata vorbesc, habar n-ai ce este fantezia. Paharul ăsta, uitünte bine la el, poate să înseme o mie de lucruri.

Vecinul cu puioverul verde şi cu mustată neagră păraa plictisit

- $\mathbb{D a}$, da, o mie cie Iucruri. Il vezi, pot să-l intorc inspre dumnecta, pot sč-l rostogolesc de-aici, de la scrumieră şi pină la fereastră.

Wirosul de cartof: prëfiti ill scotea din fire.
Vecinul Antoarse cepul spre fereastră. Apoi cu mine dreaptă incepu sŭ deseneze betişore pe ceamul aburit. Ihî, desenează betisoare. Cu mỉa stinge trase citeva, W "-uri pe partea Iui de gean.

Prinse uşor servoţelul cu smunze de trifoi. Vecinul intoarse cepul. Ochii lui rě̆naseră lixatुi pe şorveţel. Pe şerveţel scu ... Ochi verzi, aproope cenusii. Se aprijinea cu amindouă mîinile de marginea mesei.

- O mie de lucruri, uite, acum ̂̂l intorc, priveşte!

Vecinul ̂̂si duse rîinile la bărbie, ou virrful degetelor o apăsa de mai multe ori, apoi degetele reasfirate îi alunecarĕ pe puloworul verde.

- Nu vå suparati, de unde aveţi tabachera asta. Aşa ceva n-om nai văzut! It comand̆̌ apecială?
- O am de citiva ani, dar nu-i tabacheră.

Privi pe fereactră. Ceaţa Âncepuse să se risipească. Auzi fr̂̂nele trenului. B o curbe grozevă. Se lipi cu umărul de fereasträ. Prin "in-uzile care se scurseseră, semänind cu un buchet de flori, Entors in jos, se vedea cum agale se riaica o barieră.

$$
\begin{array}{ll}
\text { G.3.T. - } 005 \text { (UTOPIE) } & \\
\text { Odsita mi-em imeginet } & \\
& \\
& \text { (in lungile noestre } \\
& \text { aboruri ne imeginsm } \\
& \text { ot felul de modele } \\
& \text { retionele despre } \\
& \\
& \text { oneni) }
\end{array}
$$

0 EXPLICAgITA
0 explicetie pontru un om cere nu ințelegez că
NU POATE SA
TreIASCA DECIT
PE PLeNETA SA
CU TREI CUIORI
I-em spus tuncio poveste despre un mortion (der au mei existof elte citov sute de cezuri pe alte pl nete) care a murit prin ad perae rudac n lor cerebrela. Pe Marte. se intimplese un proces foerte intoressint detorită specielizăuif excesive, o bună pente
dintre mertioni suferiră etrofieri elo $1 \ni$ gur-
turilor encestrele: $\quad \mathrm{M}$ - OM
OHi - Ifarura
primitivii ştizu că depind da neture in cans
trăieu, de grupul umen căruí îi epextifno u
si respectau legăturile.
 a făcut să se ztonueze vesta reţee de in iona
conexiuni:
OM - OIA - NATURL.
in reflacteres un nă


- prin independente).
mertienit u
inţelos cä fiecare
plenetă nu se
potto dezvolta
DECIT PRIT ت EA INSASI CU BI INSISI
(s-a strscurst vreo gressulă
mertionit a
inţeles puricolele. spec felikurri.
voi vedee mat tirziu )
G. (S.F.) - 006
- $2-$
+1tă. dstă mi-m incento plenată verde
poi mi-sm imegintomultime de:
GINDURI FRUMOASE
nişte finţe siud to
semăneu cu ocmenit.
etit de mult incit mejoritetea făceau coe şi greşeモlă. depărtindu-se de


## RZALITATEA

IGTERIGLAA
SINGURA ADEVARATA

```
viseu
In elte părti
viscu lucruri "frumozse:
complexitetee reelităţ:_i 1i se
păres urítă
murdsră.
```


## PLGNETA

S-a SUPARAT
S-A FACUT MICA
MICA
ROSIE
ROSIE
RO§IE
Şi DE-ABIE
$D E-A B I A$
AU REUSIT S-O IMBUTIZS.
G. (S.F. ?) - 007
fe IE inceputul arai IOI
so sctuese po Pămin*

NAREA CONFUZIE

```
(venită de isurec
                                    din complexitete
                                    problemeticit um=no)
```

cace vu fost foptelə:

- 3-
eu fost puse b zele teoretice ele Inlocuirii critoriului elitelon prin criteriul mejorittătiさ.
prectic treceree fost Incepută de MAREA

REVOLU,IE
MARRLAB CRITERIU AI MSJORITETII ERA:
1 O TNORITATE MAJORITATEA $2^{\circ}$ HJORI $\angle T E A$ ARE DRAPTATS GHIAR FERA CUNOASTBREA TEORETICA A IOGITATILOR OBIECTIVE.
(edevărul social find mejoriter)

CRITERIUL TOTALITAMII S-E
impus muly mos uşor.

## G. S. - 008 (PROGR=TIUT)

Fi-cinci aminte, junsesem odotă pe o plenotă
cere isi piarduse : storie, nimeni nu-şi mei mintee
nimic:


> cu fost două reacţit
2... Au Incepu* sä-şi croeze o istorie
( de foerte multe ori, oomenii
se comportă ce reeç̧̃to le vechi, neţinind cont, unoort, că există
atorii continui, cere nu se
supun acestet fluc uctit.
ou incaput să sintă If pse con inuitătii esteur te de istorie)

2 －pomind de 1 şinţe le zi，pe cere o strpineeu，fu elsboret un PROCR NOIITIC，urmet epoi de un PROGRAF PYNTRU ARTA。
$G_{2} S_{0} F_{0}-009$
De plonets ofmeniloz VERDEASTRAL iti aduct eminte？

```
                crede m
        (stunc:.)
        că
        ce.
        ocmon:
        fotos:n
        Eu
        sjuns
        *Iせf゙32
        ocmom:
        făxa
        să
        mei
        +roec:
        prontr-o
        istom:
        conflic*Qoză
        Singumossal
        $i
    intreur
    fol
    sporem
    a=r
    *se
cem:
est%
4m
2051b<1
```

```
    G. - 010
    $*:1.
\begin{tabular}{lll} 
de mult & - & de \\
sint & - & \\
citiva & \(\cdot\) & citive \\
& \(\cdot\) & \\
eni & - & sni
\end{tabular}
    vroiem să coboz prutntre ocmeni
    defept
    am coborît
    ocmenii
    msi cred că zbor
    şi
    defept abor
    zbor
    zbor
        zbor
        zbor
        zbor pentru = fi
    la inime
    ocmenilor
    pămintului.
```

G. - Oll (DE CE S.R.)
Şif de ce imi plece säprivesc din witos?

```
    cred
    stit de mult
    In unele lucruri incit
    le pun pe seame timpulu:
    timpul e &lb
    sib ce şi gindurile frumo-se
pentru
depre
    osmeni
```

$$
G_{.}-012
$$

## Vezí

In jurul tău fiecere lucru pe cere il priveşit e mult mé coloret decit ti-ei putee imegine intr-o visţă de umenitete

ROSU nu este niciod tă ROSU
VERDG nu este nic iod tă VERDE
G. (S.F.) - 013 (DESPRS OPTIMISM)

DRSPRS OPTIMISM am inceput $c$ dionintie
pe plenete omenilor pesimişti
nu-mi putec.ia mesine
cum de $\varepsilon$ fost posibilă
perpetueres spociei
cind toţi vedeau viitorul in
NEGRU
A. AJUNS IA DOUA RASPUNSURI

- pesimistii ereu o minorittoto găiăgto s sou (şi)
- pesimismul ere o reactife
unet personalităti necon-
temporene le tendinţe de
COITCENTRARE - ORGANIZARE
Si
SOCIALIZARE
© vietii umene
$G_{0}\left(S_{.} F_{*}\right)-014$
PROGRAM PANTRU ARRT．
Locuitorif plenetelos primitive nuーふ̧i imegineu cum poetう
să－existe un PROGRep PaNIRU ARTA
să－arate un PROGRAll PJHTRU ARTA
Atunci
cu lenset spre $\theta$ unnătoeree plecă
următorul mesaj：
PROGRAM PENTRU ARTA
1 －AXIONA：UN OM＝UN OM
2 －TEOREMA MOJORITLTII SOCIALE：
－doi oemen u dreptate faţă de unul singur
－trei osment a dreptete feţă de doi ommeni
－majoritsto osmenizor are
 rămesă，$\vdots$ stabilires edovărului social
3 －DEFINITIE：ORICE COMUNICARE CONVINGATOARE $=$ ART 4
4 －PROGRAM POLITTC
5 －REALITAMS DINGICA
6－libertete e deplină cu conditie să nu contrevină socialului （cu teoreme，de bază，e ma－ joritătii scciole）
TOTI CEI CARA TMTULAG SI POT SA EXPLICE
还SI DEPARTA PRTILILE SASE PUNCTE，SINT CHETLFI SA FACA ：

ERTA FHMTRU MAJORITATE
＂CEI DE BUNA CREDINTA：
Fre prec devrome ？（？）pentru noi，pentru ei

## SILVIU GEITESCU

Cenaclul＂H．G．Wells＂Timişoara
＂Iransplant＂

Lăsă jos cana fără ca măcar să－şi fi muiat buzele in cafot
－Mu mai am timp de asta．Semnalele de ghidaj sînt din oe En ce mai slabe．．．Fermoarul alb gi lat al hanoracului făcu＂hinngt。o．＂， închizindu－se pînă aproape de gît．Mel ̂̂l privi un pic surprinsŭ， ca pe un ins necunoscut care intră brusc în cameră fără sŭ spumá nimic，fără să explice nimănui nimic．
－Stiu－zise Mel turnîndu－şi cafea din aparat－că te－ui gîndit bine cind ti－ai pus in minte să ieşi＂afară＂．．．Evident dreptul de a decide aici $\hat{\imath} t \mathrm{i}$ revine tie．．．Se zice că ai o respon2－ sabilitate IMEUSA．Ti－au dat dreptul de a spune ultimul cuvint， totuşi cred că ar fi mei bine dacă ai mai reflecta．Asemenee pesi nu se fac cu usurinţa．Arătă cu mina un punct aflat dincolo de $\mathbb{C}$ reastră．Dacă treci de coltişorul ăsta de rai se pot intinpla o multime de lucruri cu：consecinte incalculabile．
－Am mai vorbit noi de asta．．．Acum trebuie să plec．PA：ZZ̆ introo oră semnalele vor inceta．
－\＄tii unde s－a prăbuģit sonda？
－De．．．cu apন゙oxinatie．
－Atunci ai mai putea aştepta．Poate nu este necesen sŭ pleci．．．
－Oricum trebuie să ajung la sondă şi incă repede。 GEndeģte－－te că s－ar putea ca nu numai noi să fi auzit semnalele．O serio do date importante au römas acolo inresistrate de aparatura sombot．
－Stii．．．
－Plec．．．acum plec．．．
－Semeni cu un schior alergind după ultimul telescan curo Al poate duce $\hat{i} n$ vale．

Daca te uitai dintr-un anumit unghi, fotografiile luceau atit de tore incît nu puteai distinge nimic mai ca lumea. Ianţul de nuiti apărea conturat vag doar pe lingă margini aproape de chenarul alb. In rest, nimic.

- Astea sînt din ultimul set, nu?
- Da... uită-te la a treia fotografie din stinga.
- Pletoul Arcturus... pe ăsta îl mai avem într-o poză Inet̃ de la 8000 de metri.
- Tezi ceva deosebit?
- Iuceşte ceva... Ar putea fi... mică sau vreo rocă mai doosebită.
- Ascultă. Am mărit fotografia şi ...
.... In urma acestei operatii extrem de precise ce recletu stăpinirea la perfectis a tehnicii fotografiei ai constatat pre- zenta pe platou a ...
- ... unei cupole.
- liu mă miră. Ne aşteptai să mă uimească asta? Se uită la e. potrivindu-şi cu degetul mic ramele subtiri ale ochelarilor. $\quad$ au-i aģa că te aşteptai să fiu mirată?
- Nu. Stii la fel de bine ca şi mine că cei care ne-au taimis au indicii sigure că aici există o civilizatie. Experimentul oferă un studiu reciproc. Studien şi ne lăsăm studiaţi.
- In ce conditii ai recuperat sonda?
- IT-an mers ca pe Autostrada Tran』-Europeană... dar... h.... Sonda era aproape intactă. Nă aşteptan soo văd făcută praf. Inan pregätit să aduc doar careasa ou aparatura de colectere a catclor. Vrei sč vezi sonda?
- Iu... nu acurn, ti-an spus că "aforă": se poate întimple oxice. In faţa ferestrei pe care privea erau trei mesteceni tineri alo curor trunchiuri împărţeau iazul în trei fîşii de apă. Pe malul iazului mai exista o plăcuţă de metal pe care se putea citi "Pescuitul. Interzis în perioada de ...". Restul era ascuns sub rugină. Princes uneori cite un peģte şi atunci se amuzau amîndoi intrebindumse तes cc se sinucid peştii din iaz. Wişte pomi fructiferi se Añ̈ltau un pic mai departe de mal, etal̂̂ndu-şi trunchiurile vopsite cu van printre buruienile neplivite. Dincolo de gardul de fier începea o citul Iune. - Nă întreb cum or fi arătind.
- Cine?
- i.
-Oh, Mel! - zimbi. Cum să arate? Mici şi verzi.
－Ar fi bine să măneşti fotografia pină ce obtii cupola ̂n cele mai mici amănunte．Du an să mă ocup da sistenatizarea datelor． O să－mi ia o mulţime de timp．．．Oare ce fac cei de pe Pămint？In locul cabanei，a mestecenilor，a iazuluf acolo a apărut un pämênt străin。Altceva dec今t iumus．．．pămînt fărimicios şi ierburi pipos． nicite．Aici nu bate niciodată vîntul？
$X \quad x$
－Poţi sămi spui şi mie ce se intimplă？
－SAntem innapoi？Au Iuet legătura prin radio ou noi！
－Sînten pe Pămint？
－Da，hel．Au zis că in aproximativ cinci minute vor veni cei de la Centrul de comandă．Trebuie să aşteptăm．Să nu ieşim din pori－ metrul nostru．
－Stiu regulamentul．．．Niel privea pe fereastra care acun ofenea privirilor un alt peisaj．Dealuri împădurite se innăltau ca spinăilile unor dinozauri．Un drumeag intortocheat se scurgea dintre dealumi si se pierdea printre buruienile din jurul cabanei．Priveau incoz－ daţi fără să spună ninic．Se putea auzi zgonotul neregulat al epare－ telor de la etaj．Un duduit de motoare ill acoperi．
－Vin！Ieşiră afară trîntind uşa după ei．Ceva se sparse pe coridor．Un transportor argintiu ou insemnele Centrului se apropia in viraje trăgind o trenă de praf roşcat．Il preceda o maşină a că－ rei carcasă transparentă lăsa să se vadă doi bărbaţi în halate allbe． Unul le făcea sem cu mîna．
－ $\mathbb{E}$ Gill strigă Cici．liasina stopă chiar lîngă ei．


## X

Gil îi privi pe amindoi şi işi luă o pozitie ĉtt mai comode。
－Deja an trimis echipa operativă la cabană．Aţi văzut transm portorul．Sint acolo şi cei de la prelucrarea datelor．Aven multe să ne spunem．Pe coridor circulau omeni ou figuri pe care liel du le putea distinge．Iici un cunoscut．IVunai Gil．
－Trebuie sä va ocihniti－urnă el．Vi s－au pus la dispoziti canere．Iu veţi face canantină．După－masă vă aşteaptă o confentinter de presă，Stiti doar！
－Da．．．evident．．．Ascultẽ，Gil，unde－s ceilalti？
Cici îl privea fix．Pentru o clipă Gil îi păru buhăit şi zeen pingător．Unde sînt ceilalti？rosti blind．

- Adi?
- Adi, Mil, Iivia ...
-- Intoarce capul.
Băieţi. stătean Mininile intinse, iar Iivia $\hat{1} i$ sări în bre.. ţe. leel tresări.
- Rei, ticălos bătrin! Te-au adus inapoi... Am auzit en at o grosz de poveşti pentru noi. Gil rinnjoa.

Acur o să se culce! Oaihnă obligatorie.
Enil se apropie de el ģi îi trase un bobinnac.

- ivident... vorbim după...

Ştii ceva, Geil? Thu vreau să fac "nani ".

- ITici eu! Hei, se mai poate bea ceva aici?!
-. Sucuri... dar cupă ce va culcati. Trebuie.
- -iu vrem!
-. Regulamentul este clar.
- să yi-l pună Adina în plăcintă în loc de răvaş! Acun vreau să mă distrez un pic.
- RREBUIE SA DORRIMI AIMADDOI. ACUM!

Fe coridor nineni nu mai mişca. Gil incercă să-l prind Üici de braţ, apoi îşi lăsă mîna să cadă moale pe lînğă sold. Arăta speriat. Iu se mai auzea nimic, aerul părea ceva consistent In care sunttele se afundeu. In pereti se căscară soluri ce dezveleau cerul. ITu mai era nevoie sä te uiti pe ferestre. Gil, anil. Adi le apăreau acum brhăiţi şi respingători.

- Ve se întinplă? ... Doamne... Nel se agătese de Cici。 tre-se afarä trecind prin locul unde fusese un stîlp de sustinero. direa nu se năruia. Dispărea pur şi simplu. Druneagul Antortochect nu mai era nici el. Alergau peste pămîntul sfărâmicios si peste ioro buri pipernicite spre muntii ce se inlutau masivi şi negri.


## NASTURII

Directorul Complexului Hondial pentru Producerea Nasturilor term Hinase micul dejun. Era singur pentru că sotia si băiatul plecaseră acum două zile intr-o excursie. Porni spre biroul său directorial in care se putea intra direct din salon. Apartamentul familial imprem whe cu biroul in care se consumau o parte din evenimentele Complexului se afla ̂̂ntr~o frumoasă vilă, numită "vila directorului", sau inonic, "directiunea".

Privind la bărbatul de vreo patruzeci de ani, Ambrăcat de "cas气̆", putoai crede că are de gind să se apuce de cine ştie ce treabă domesticä. La început şi lui ina venit greu să se obişnuiască cu ideea că este suficient să deschidă si să treacă printr-o simplă uşă pentru a păşi din existenţa privată în cea publică, oficială. Cînd ie şea din vilă lucrurile erau invers: nu se putea obişnui cu gincul că se află totuşi la el acasă. De jur împrejur se aflau bazinele de reproducere; din cauza pomilor săditi intre bazine nu vedea pres dein tot Complezul.

Intrind in birou, privirea i-a fost atrasă de becul de semnalizere ce clipea galben. Se apropie de calculator şi ceru un rezuHat in două rinduri asupra problemei ivite. Se auzi un şuierat, ca - respirattie mai adîncă, şi maşina lăsă să cadă în colectorul transu Iucid o fîşie ingustă de hirrtie. 0 Iuă si citi:
"In Sistemul Mondial de Osmoză al Informatiilor a fost difurat un matcrial in care se cere desfintarea Complexului".

ITu-şi credea ochilor. Reciti. Asta-i culmea, îşi zise si coru tintreg materialul difuzat. Naşina mai oftă o dată şi eliberă textul cerut.
"Dupa cuin se ştie, concentrarea productiei bunurilor in centre gigantice şi unice, specializate pe un anumit produs, sau pe o familie cie produse, se dovedeşte a fi unica modalitate posibila de u supravietui în epoca actuală a superautonomiei cibernetice. De avendecit folosind expresia: abundenta abundă!

Hu vreau să mĕ eİ̆tur filosofilor care discută influenta bunístčri exagerate, zic unii, asupra caracterului unan individual gi asupres scanătătii sociale. Nu voi sustine deci nici că spiritul unan
se pierde $\hat{n}$ bunuxile bunăstării, şi nici că doar aşa se poate olf bera de matezie, prin subsumarea ei. Nu doresc să teoretizez. Vroau doar să arăt, practic iar nu teoretic, că raţionanentul, eficienţa. maximä, nu implică axiologicul. Oricine ştie că nu tot ceea ce estc necesar este şi bun. Dacă aşa stau lucrurile va trebui să adniteti posibilitatea aparitiei unui conflict. Se pot naşte forme deviante axiologic dar justificete rational, prin calcul. Intrebarea cere se P he este următoarea: cun sii in ce sens se poate rezolva conflictul.

Dar, cum spuneam, nu intentyionez să teoretizez. Voi lua f̂n discutie o situaţie practică, un "caz", care va ilustra, cred, cele ofirTate mai sus: Complexul Mondial pentru Producerea Nasturilor.

Toti nasturii, mari sau mici, electronici sau nu, care s-au purtat in ultimii douäzeci de ani in sistemul nostru solar au fosj realizati acolo. Chiar şi nasturii de care dumneavoastră v-atुi plicotisit şi pe care îi predati la Punctele de Colectare a Materialelor Reciclabile, tot acolo ajung. Pînă la construirea lui nasturii de
 An matrite. Simplu, economic, dar, din cauza masei plastice, si poluant. Specialiştii au căutat şi au găsit o altă metodă bazată pe paocese naturale. Indrăzneala solutiei a fost socantă: prin mutatif genetice succesive, $\dot{i} i n t x-0$ specie de peştisori cu carapace osnas⿱艹̆, träiesc in Oceanul Indian, swau obtinut nişte vietăţi a cäror rocinam pace" ia forma unor nasturi. Cînd ajung la mărimea dorită sínt introodugi Antr-o solutie care îi omoară şi face să se desprindă camoe.

Primii nasturi obtinuti astfel nu au fost frunosi. Nici Froukn tivitatea nu era multumitoare. Dar acestea nu au fost decit inorente~ Le greutăti ale oricărui început. Azi, doisprezece oaneni asigut new eesarul de nasturi pentru intreage omenire, intr-un numär invene co nodele.

Aceasta a fost partea Inunoasă, dar există sii wh revens di mon delioi. Pentru a Anţelege ce înseannă cu adevărat aceģti nasturi al fi trobuit sai asistati la momentul in care peştisorii-nasturi, solu scoici, sau melci, sau ce vor mai fi, fiind acum, sint introdusi in
 rît, de parcă ar fi pusi in ulei fncins, să vedeti solutia din beio tulburindu-se roşiatic şi băşicutale, ca intr-o cupă de sempante, sp bur Eindu-se la supralata lichidului. Din timp in timp, pina la sssorit, - Iopatöi metalică, strälucitoare, trece de la un cepăt la alitul. al :... ainului ajutind camea s.. se desprindă.

Uitandu-ma dintre instalatii la prelungirile robotice, le ifs cerea pendulatorie a ochilor electronici, la Antreg sistemul care prelucra acele fiinte vii, intr-o specie fără istorie, stind aģ, $0.1 i n d$, an avut senzaţia că stau la rând, că aştept să se elibe. xese un bazin pentru sii preluat.

Trecind peste impresía mea paxticulară, care ar putea fi a mut of oragerat de sensibil, vä intreb, este unan ce se întimplă acolo? Tu, wu este uman! La consecinţele negative aie poluării trebuic oli cüutim solutii unane. In numele acestor idei, in numele speciei nosstre cer ca productia de nasturi cu actuala tehnologie s.̈. fio in mediat opritä, iar Complexul Mondila pentru Producerea Nasturilor sü fie desfiintat!"

Directorul lăsă hirtia pe birou. Articolul in sine nu ere arre lucrue Frmele autorului nu-i spunea nimic iard aceasta, la font ei, nu Ânsemna nimic. Articolul, de bună seamă, nu era decitt paytea de ceasupra apei a icebergului. De cine a fost pus să scrie? Interg.. sele cui le apără? Iată ce trebuia să afle cit mai repede cu putinţĕ ca să aibă timp pentru a contracara. Desigur că articolul nu $3+a$ deĉt Ânceputul unei campamii. Te pomeneşti că vor sä-l scoată pe el vinovat şi să-l facă să plătească oalele sparte de altii, pe el care era incă student cînd s-a construit Complexul. Tici nu dorise si. vină aici. Doar nu se chinuise învăţ̂nd atît pentru a ajunge si fabnice nasturi. A venit totuşi pentru că nu a avut încotro, dar si-a Indeplinit conşiincios sarcinile, a fost modest, a stat la locul. Iui, şi astrel a urcat treaptă cu treaptă pînă a ajuns aici, ias de dici ša mai poate wes, 乌i acum, cind ar fi trebuit să se bucure de roadele muncii aole, vine oineva, un nu stiu cine, care vree gas strice totul. De ce tocnai acum? Să fie consecinta acelei sregeli petroon cute cu cîtva timp în urmă? Dar "gresseala" s-a dovedit benefici; a dus la lansarea unei noi mode.

Introo zi calculatorul greşise soluţia din baia de curcatire si peştişorii-nasturi nu au mai fost distruşi complet. Inlăuntrul carapacei, In nasture adică, a rames inima care, printr-un fenonen An curs de cercetare, s-a mărit şi continuă să bată. Greşeale nut a fost observata si nastuxii au ajuns in comert. Succesul a fost enomin Toata Iurea dorea nasturi vii. Cererea a crescut fantastic. Mesturii vii au cucerit prin inedit, şi, spun unii, prin gingăşie. Dacă purbei astfel de nasturi si te aflai intr-un loc Inistit, de exemplu o ala de lecturĕ şi, atunci cind nu mai misca nimeni, iti tineai rŭsuflemoe, ai $\mathrm{i} i$ auzit: tic, tic, tic...

Celor de la "proiectare" ${ }^{\text {4 }}$ - H le rămînea deĉ̂t să Âmplineasc ceea ce infăptuise hazardul. Cineve propusese să se inlocuiasoü inima vie cu un montaj electronic care ar fi avut un :"tic-tic: mai puternic. Se şi realizase o serie de probă dar nu s-a vincut. Oanonii nu se pot ataşa îă complexe decit de fiinte vii. Age č エemunすewĕră.

Nouctia crescuse foarte mult. Beneficiaxif erau mul tunity, tax geitit îl felicitaseză.

Pxincipala sa sarcină ca director al Complexului fondial pertru Producerea liasturilor exa să-i asigure buna şi continua funco
 erea productiei. Articolul si mai ales ceea ce se ascundes dup ol rorezenta o amenintare directa.

Ajuns aici cu rationamentul, constata cu satisfactie do itan mitate intre interesele sale si cele ale intreprinderii. In comsecintsă ceru calculatorului se obtină orice informatie Ân locutum cu eutorul articolului si ou imprejurarile in care e, fost diruact. Sistenul Informational Liondial, la care era cuplat, cuprindea oml~ time de bunci de date räspôndite pe pămint git aiurea. Socotee o. era tmosibil ca să nu se găsească intri-una din ele ceea ce fll fu~ teresa. Trebuia sí procedeze cu cea mai mare discretie.

Ceru apoi lista subsistemelor a cäror probabilitate de a tegi din paxanetri normali depăgea limitele de siguranţa. Ca de okicei, pe primul loc, la more distanta de celelalte, se afla sectorui fo proiectäri, trecu peste el gुi se hotărí să se ocupe de urnätoerolo: bacinele 8 şi 17.

Ieşi şi se urcă în maşină; aceasta se ridică infundindu-i in scaun; vila sc făcu deodatč mică şi, judecind după acoperiģul cur beterii solare, mate, ce contrastau cu miile de sclipiri ale apos din bazine, părea chiex färă importanţă. Saltul 11 eliberă doer pontru un noment de obsesia articolului.

Lissina coborí pe locul de aterizare cel mai apropiat de baainul C. Jorni pe jos, in umbra ponilor.
sjuns la basin, comută instalatia de supraveghere pe :iverivicar3 gi Iudi la rind fiecare bloc. Incepu cu cele de comandǐ dax nu ghat nimic. Continuă cu transmisia dar nici aici nu găsi ninic. Dena is la unul din blocurile de erecutio, gi anume la alimenterea on ep:constat o diminuais a debitului. Toate elementele instalatioi fu tionau nomal, dax dewitul era uşor scăzut. Ce se fntampla? Gezoetà

## - 5 -

schena instalatyiei; de unde să inceapă?
După un ceas se lăsă pă̧ubaş. Scăderea debitului nu ere. atit de mare ca $s$ h puna in pericol serje din bazin. Putea sä astepte pînă la maturizarea ei.

Ia celălalt bazin rezolvä probleme uşor, apoi se aşeza pe marginea lui lăsind picioarele să atirne deasupra apei. In bazin se produse o riscare: pestisorii-nasturi fncepuxă sü se Andrepte spre locul unde era el. Incet-încet, masa peştişorilor nasturi se stringea Andesindumse; se lipeau unii de altii. .un aveau loc. Gei din spate incepură să se urce peste trupurilo oc lorlalti şi astfel, o masca informă, mişcătoare pĕrea cĕ vrea iasă din apă. Atunct zidică mina gi lăsă să se scurgŭ din purn praful roşcat cu care erau hräniti pestişorii-nasturi. Noznemul de carme vie parca exploda.

Directoruz se uitö la ceas, apoi se ridică şi se Anivent spre meşină.

ROBERT KOCHER
Cenaclul "H.G.Wells" Timişoera

Timpul
se năruie-n seminţe
presărindu-ss po
0sze spetíului.
$\$$ Si, curind,
incolțesc
osmeni.

## fLORI SIDERALIE

```
Mi-sm ros*ogelit trupul prin noepte
si m-em trozit
intr-o pos nă străluminstă
de flori siderele.
Imbătat de miressme
infinitului,
zburem din floare-n floare,
pină. cind
    niste potile solere
    s-zu inch:s deasupre
        şi
    mm rămes din nou
    prizon:er
    In dulce: c ptivitete
        s corclo.
        Pămintulu_.
```

GENAZA

```
cindve,
undeve in trupul toluric,
Sosrele vietii
a aprins o scinte:e-n cere
germine vilvătaie
unui viitor
    el certitudinii - noi.
Atunci,
ne-em smuls din
```

pintecele Terrei.

```
si ne-em हven+ur t,
copăcel - copăcel,
prin pajiştee
vremi&.
```


## CINS SMIE

```
Hoinărind
prin spatiu
osmenji cu ffl
că Lune e o oglindă
de ergint,
Soerele o torţă. ds eur,
ier Jupiter un potir de cositor.
Au aflat că
Venus e o statuo\a
de eremă,
Seturn un sicriv do plumb,
ibn Merte o spida. din oţel.
Der
ei n-au sflet
ce este
Pămintul.
```

in mine insumi, in
edincuri neştiuto.
Nevăzutul se inche-gä
pe retină,
infinitul se chircessto Is
picioerele mele,
necunoscutul se dostăinuì
Universul mi se
dăruieşte.
Zbor prin hăすişul
timpului,
prin inime speţiulut.
Mă rostogolesc
in mine insumi, in
edincuri neştiute.
Introo altă lume.

MARCIL LUCA
Cenaclul "H. G.Wells" T1míşo:r

## SPIRSITUL PLAGETAI ZOSTER

Intreţinind iluzia unei uri se hărti eruncate peste noj, pleneta Zoster issi desfăsoeră podisurile imense, violeceea şi striurile sidefif, uneori fosforesceate le cenioanelor. Nu mei cădeen spre es, ci insteleți pe o orbită provizorie, asteptem nelinistityi. desfăsureree even mentelor. Bătrinul paree hotărit să-şi respecte ultimetumul: docă debercăm, ne distruge neva le sol, eu sí Gil urmind să pierim improună cu el in momentul in care ve declense eninil ree plenetel. Nu pros vorberm. Din cind in cind, Gil mă făces etant:

- Uite, Incă un "produs" 1 m nísculut!

Si urmăream amindoi infricurti platformele orbitale, pe cere sclipecu sute de rechete lung: lburii, toete destinete unus singur drum.

Cum sǎ-1 convingem? Erem Uu: th prin suprindere, căci sercina noestră păres initificl o operetio ds rutină; Bătrinul, impreună cu cei doi oemeni c re-l insoţeau, descoporise plenets, se instelase po er conform progr mului, dar le scurty. vrome după aceea, a incetrt să mei răspundă vreunui epel. Noi trebui să controlăm sítuețỉ...

Intr-un †irziu, le stărvintşla lui Gil, Bătrinul işi făcu: spsritie po monttorul de contect. If fel ce prime detă, em fos* şoceţi de felul noobispuit in cere ore ochipet. Cu toete că in incăpores unde se efle or prospe intuneric, it desluşeem deesupre comotnozonului usor luminiscent cepul infăsur complet in feşe inguste, cre difuzeu si el. o lumină slabă, perlctă, find făcute prob=bil din ecaleşi metertill de combinezon, ier in droptul ochilor, purtso pareche de ochelsri negri, mesivi.

- Ei, băioţí ... E vonit romentul ... se auzi voces lut hirisită, inăbuşity do pensementul din croptul gurii. Avetyi lo dispozitie gese
 mărăto res inversă a incoput... făcu el, erătînd cu min spro un mic scrin sferic in core pulseu rosíatico secundele cere se scurgoau. Gill, In picioare, cu minile sprijinite de fotoliul telescopic in care incremenisem su, it vorbs incet:
- De ce faci esta? ... Ei c. mă ceea ce faci. Oemenit... Eu nevoio de plynte sste!

nii mei... Bu - - m spus Zoster! Stiti de ce $i-m$ det numele ecests ciudet?... Priviţi- filiile fosforescente cro izolezză podisurtio; le enumite perio: ce, din ele izvorăşte o Iumină gree, elbăstruíe, stranie, cere lo umple şi se reversă epol c o ceetă, ecoperind porťiuni imense. Gind th văzut de sus, intits oerà petele ecestes cum se plimbă incet $p o$ sclul stincos, retrăgindu-s in cele din urmă in văils sdinci, le- $\mathbb{A}$ asemănet "zonei zoster", 0 viroză de care obie scăpesem. Instelindu-ne pe plenetă, Tim, cey mi tinăr dintre noi, trecind prin sectorul acoperit vremelnic de lunina ciudetă, s-e fmbolnăvit groeznic. Tu l-em putut salve. Mef grosznic e fost cind ou . si toverăşul meu in dəscoperit că boela luti. Tim... e molipsitoare... Docă germenit de pe Zoster sjung printre omeni, totul s-e sfirsiot! Pleceti cit mei o timp, ou, nu mei pot do ingepoi; de eltfel, utometele हu preluet cțíunea...

A쑈 Intrebet:

- Ce boclă... cs fel de meladie e ocesste?

Bătrinul a privit in jurul lui, s-e epropict de monitor atingin-du-1 cu miñe inmănuştă, cupă cere incepu să-şi scoetă cu repeziciuno feşele, $\varepsilon p o i$ sĕ-ş.. dosfocă grăbit fermoereie cembinezonului.

- Plecați! Plec ti şi stergeti de pe to te catsloagele numelp plonotei mele... Bätrinul plingea şi se mişcz tot mei greoi. - Aic.... pe Zoster, tot ce e v u... tot ce e viu... se descompune le lumină ! Orbitor, st. stomul de fluminere pe cere.l declanşase, inundă incăperee de lucru postului pleneter, arătindu-ni-1 căzut in genunab: cu obrejii acoperiţ de plăgi teribile cere se măreau cu repezic une. Topindu-se ce o Iumin re, Bătrinul căzu in cale din urmă pe 0 perto, In directia miculu ecren sferic, in cere pulsu singerii, simboluriIo secundelor $c e$ se scurgeau inexorebil spre momentul in cere planete Zoster ve incete sǔ mi existe.


## PLTA ELBA

Nimeni nu pocto procize cind e epănut, cind si cum s- năsou pste slbă care ave s ducă pa buzele intregit 2urin, numele noulut ores de la poalelo Cerpetlor orientell.

Inceputul lui septorabrio, purts dinspre dealurile imbrăcete in podgorii si plentety imense de pomd, perfumul insinuent el fivictelor pirguite, coborindu-l in veluri din inaltul mfiteatru al teraselor pastelate, intit poste sferele ergiatii elo centrelelor etomice, spoi, spre inter oxu? fremătător al oresulu..

In dimineţo ecoo, cind nimic nu so dovede fi. neobispuit, Silviu, dispecer Is introppinderea do selubriteto, tocmsi isi Iu, se In primire serviciul. Lh introo dispozitio excelonta, ess că işi desprinse priviree ds 1 fluviul de mesini cere se scurgea de-s Iun…
 intervideofonului. Dessur, nume Stols, flye ei cu ochi de tehitiznă putea sắl cheme dis-do-diminaeţă, "in interes de serviciu"... Ce fintotdeaune se surprinse din nou mingilat de timbrul cetifelst fotei, in timp ce cuvintele, benele, se rostogozou undeve dincolo de el.

- Toverăşe Romin, te rog să replenific ntonsectif din sectorul Şese. Nu ştiu cum se fsce, der robotul din zonă, ori n-e culut detargenti de celiteto; or s-a dereglat; cert e că mín fost somnel, tă o petă slbă - vopse pobebil - de unde Dunnezeule să fie?! cxed că nu mei sfirsim odctă cu risipe - in fine, ere veeun metru nätm şi o o ruşine pontru unttotee noestră, să ...
- B cler, frumuşicol se ecri dintroo detă S.lviu, anulind contectul. Inejnte de ppuce să ie vreo măsură, apelul videointern fonului il sili să refici legăture: Stele, cu o mina dintre celo m. A sobre, der cu obreji prinşi, if comunică gleciel:
- Toverăşe d specer, nu sint "frumuşice" n"mănui, ci colege dumitele, Stele Crissn!

Fcrenul se intuneca, in timp ce lui Silviu it reveni bune dispozitie.

După vreo dovă oro, tinărul işi făcu de Iucru cu vreo zəog nivele mej jos şi trocu, $c$ din intimplore, prin incăperes unde stol derul. cu grijă bend unu traductor, trensmithndu- "pe viu":

- Tovărăşicc, cyed că Enelizorii aperatelor dumitela functionează defectuos. bail trecut pe la locul cu pricin, intr-o son
dină de serviciu，＊ar pete de cere vorbes，ere nici moi mult，nic． mei puţin de douäzoci şi opt de metri pătryi！

Fet＝er vzibil deconcertetă si，ne tentă，incilcee bend netică le picio re．Din uşă，Silviu i̇ zise pe un ton mei puţin in ．．． litios：
－Oricum，ptnă la nospte nu més putom interveni，pentru că vop－ seeus sto bucluc şă，e directionstă chist pe axul benzii ds macula teză el sutostrăz＿亡．．．

## x

A doue $z i$, Šlviu nu mei eşteptă epeluy trediţion l，ci luă $1=\frac{\pi}{x}$ Sătur cu Stele，Intrebindoo cit msi emebil cu putinţă，despro malie－ re in care s－s rezolvot incidentul．He，ft racounse vizibil nocatity， den percă m s sec，mei oficiel ce de obicei．：
－N－ern putut f ce nimic！Rapoertela robotilor mentioneeză znsolum bilittates petek，ce se prezintă ce o peliculă de culoere slb－fosfores． centă，strins lec tă de structure molecularĕ a meterielulut polimosic 81 cerosabilului．Mei mult．．．suprefeţe，gt bilită prin măsură ocof ebsolute，este năuăzecişisese，virgulă opt metri pătreti．．． percă：

Silviu işi in mifestă uimiree printrun fluierst prelung，
－Fi bine，Elum se ingroeşă！fm tmpreste că o să evem de futcă， dacă nu o lămurim．．．
－Im sä－ti c munic rezultatelo nolizalor de leborstor，fne äa $c き$ le primesc．．．
antrocty －im să－ť．c muni
－Aşe sä i ci，fetitolo tachină consecvent dispecorul，suspondine cu repeziciuno contectul．

## x

－Stisi，tov răşe Silviu，n－zş fi crezut cä̀ e posibil çs čv： Pate ecee de I inceput，s－a intins ce o pacingine，pină foopztt un milimetru．．．

Serre se lăs incet，in timp ce eerodin azurie il purts po ceat doi tiner， 2 cugive metri deesupre solulus，peste penglicilo nootion こうnit Ele Eutoströzilor．
－Ce pustit sint．．．if scăpă lui Siviu，care conduce eperstul，cur och in jos，spre benzile rot străbătute doar de der


Stel，cu dovejif din nou impurpureti，spre merele nec：z＝1 tha
cu timbrul catjael - 3-
 de esfintit, er imbătător de senzual: - Ore, dumast ce crezi am Iut
lnceterea traficulu. pontru vehicul măsura bună, recomend ind

- Hm! mormă nesteur Silviurulele eloctrice?
ț de substenţă infomplă se hrănea pur sí simplu cu pneurile mobilelor si "suge, Päră ruşine curentul electric din beterit... - Poste că astris I se explică sii fosforescenţa aste, işi dădu ec cu părere.
- Mă îndoiosc, se strimbă celălalt. "indreaptă-te" luind ltitudine, să vedem si noi ceve mei penorimio
Aperatul increment o clipă in spetíu, epoi se avintă silertyic.
spre inăltimi. Stela işi fixă priviree pe chipul lui $\$_{i} I v i$
 supre, spre stelels cero se revarsau impetuos peste cupole trensp - rentă. In cele din ummă, metită, amețită do clipiree măruntă a indepărtetelor puncte Iuminiscente, işi aruncě priviree peste oreşul luxuriont sif el fin vescmintul său, epoi peste zon străbătută de autostrăzile blocete, sirálucitoere ca nişte riuci de metel incendescont, şi mai apoi, dincolo do ele, spre zone contr lolor nucleare, distinot mercate de balizele roşit ale centurilor de protectie.

Ier după pui̧in, cind ochii de "tehitínă: s-ou incos din nod. spre oreş, Silviu : m mţt pelme fierbinte fotei cum ii cuprines mine ce fix une din comonzile aerodinei sit i-c uzit voces eprospo de ureche, mei celdă, mei invăluito re, mei ui uită ce oricind:

- Privestes 3 Iv.ule! ... Soselele noestre blocete deaf
pe sol ... desigur, nu pocte fi intimplocstro blocetə, desfăcnouy
- Der, de ... se bílbîi el.
- Priveşte, dregul meu! Intelegi?!
- Desigur, Irunusicol... Teorema lui Pitagora

> Science-fictionul reprezintă un fenomen literar amotibil?

Dezvoltarea tehnico-ştiinţifică din ce in ce mai intensă si. din ce Ân ce mai largă sub raportul ariei de cuprindere, prem zinta importante repercusiuni asupra vietii sociale, in primni Înd asupra aspectului calitativ, fiind capabilă să impulsioneze şi să modifice ca atare tabloul evoluţiei relaţiiar umane arin nivelul cantitativ.

Literatura ca şi sfera umanistă în general, este repleotare imenentă a societătii de aceea urmează (sau poate urma) len gile societătii intr-un mod mai apropiat sau mai îndepărtat.

Ca atare ştinta a patruns in literatură la fel de firesc ca. şi în viaţa socială, eroii scrierilor actuale - nu neap ărat nunai de science-fiction - folosesc in mod curent ultimele cuce... riri ale civilizatyiei, precum televizorul, telefonul...
... La fel au apărut şi s-au dezvoltat o serie de noi profesii; de ce să excludem posibilitatea ca unii eroi de scrieri sc̆ le practice?

Find un domeniu al literaturii, science-fiction se deosebeşte numai sub aspect formel de aceasta, aria de investigatio nefiind limitată (cum se crede uzual) ci dimpotrivă, considerabil lărgită. Piindcă viziunce stiintifică ne oferă pe lîngă problenele vietii şi tulburarea cercetätorului in faţa necunoscutuluit, avind darul de a ne emotiona adinc.

Dorinta de cunoaştere este o proprietate generel.-wnanez. alo prin gnoseologie (in particular prin epistemologie) ne apropion de lunea reală, ne apare familiară si protectoare. Dirpotrivă, misterele generează cel mai adesea spaimă, bigotism, irattionalisn.

Science-fiction-ul reprezintă un caz aparte al metodei inoto.. zelor. El este o trecere a gtiintsei prin filtrul eriotional, orev prezentare a dorintelor noastre proiectate in viitor, de accee esto vĕdit mai ales caracterul său anticipativ. Dar este greşit sĭ as cread̆ cä devansarea reprezintă unica trăsătuxă; structura de ban ne aretă cum, prin sentimente, ştinta devine din simplu elidt,
prieten pretios, $\hat{1}$ n stare să ne sfătuiască ģi să ne sprijine ̂nn momentele de răscruce.

Ca orice fenomen literar, science-fiction-ul are corespondan te ôn realitatea imediata - nu intotdeauna sesizate - fenomenul Stiintific, ce-i oferă una din premise, are o existenta obiectivi si cu bogate consecinte asupra etosului (in general de specific cultural).

Reciproc, 0 anumită realitate socială este reflectată de science-fiction. Intr-o parte din literatura occidental.a prectonio nă caracterul pesimist, de dezorganizare internă a planului fainlotiei, Engoasa şi fuga după profit a societătii ce iwa det nagtore.fiind cu fidelitate reflectate. De aceea, ou regret vorbind, foarte des avem de-a face cu maculatură literară (numai in acest caz) unde violenta, pornografia si alienarea merg mina in mină.

Dar acest din urmă aspect nu este concludent pentru ansamblul. literaturii science-fifctione E o greşeală să comparăn o situaţio particulara cu intreaga dezvoltare a acestui gen literar.

Science-fiction-ul, în ce are el mai bun, se ocupa cu impliostille descoperirilor ştintei" asupra vietii, omul eu probienele sele, find adus in primul plan.

Panteziile ştintifice gu reflectă structura socială An moz sulca şi inexistente.

Da, scrisul e uil act de cultură. Dar nu trebuie să conpmenh cu popularizarea, deosebirea ei de science-fiction fiind une de structură internă. Una explicitează dogmatic, a doua interpreteaz. Sb adésea reface in spirit creator, căci se implică visarea si enotio

Faptul cá se află la granita dintre literatură şi ştilutya conlert science-fiction-ului - un caracter poate hibrid, dar nu alogen. Acest tip aparte e impus de insăşi dialectica fenomenenlor consicio. xave, cîte exemple asencăătoare nu cunoaştem? Poetica matemetică, psiholo ia matcmatică, biofizica - interconexiunile la actualul nivel, incop sĕ-şi dezvăluie bogatele consecinte, să destăinuie o unitate interne a coneniului shoseologic.

Fi tocmai acest aspect impune o evolutio structurală expectetivă naiv-entuziastă devine un anacronism.

Ptiinta in sine e un edificiu vast şi cit se poate de seriou, $2 n \mathrm{ne}$ putem permite numai s-o parodien. Pe de alta perte cititorn?
actual ca urmare a unei intense culturalizări, stăpineşte o s?on din oo ̂̂n oe mai lemga de notiuni, putem să ne adresăm lui în sout exi Colostnd cele mai abstracte judecăti, cu toată Encrederea. Thobutie să ne terin Ânsă de a cădea intr-un scientisn priner (PWră contunciare on sciontica) se impune corelatia compleză dintre
 der poato fi gi de alte tipuri. (De exemplu norma e definita pe 7 In ©ns: sub infatityaze de nodul există şi in spatiul $\mathbb{R}$.)

Iiterature ştiintif:co-fantastică trebuie să-şi aducă partoce 02 de contributii la formarea omului de tip nou, să indice pe 1 Ann. (3: Imeltele idealuri uneniste de care e animata şi căile conoreto pe care s-ar putea (sev se pot) realiza, făcind adesea poate epel la licente poetice, dar veridice in virtutea scopului. Ccoi deod science-fiction-ul abordează în egală măsuria trecutul si viitorvi, de ce i-ar rămine interzis prezentul?
 bocuti, ctit a croatorilor săi, cit şi a criticii literare, 0 alth csuza \& Lipsei de omogenitate in manifestarea acestui fenomen lito.. ron, este necesitatea unitătii de conceptii si o clerificane waturce existentei gi evolutiei sale.

Tresupunind absenta science-fiction-ului, literaturii i-an iipsi replectarea uneia dintre cele mai generale aspiratii peren-uzane, eceea de a imagine un viitor mai bun cu ajutowul inensolor posibilituati oferite de ştiinţă, căutarea de a intelege prin fentoziع cu base stiintifice fenomenele inconjuratoare, exprimarea sootala a. rasortului om-ştiintुă.

Detă acceptete aceste idei şi aplicate, putem spune o: scionce--fiction va păşi intr-o nouă fază de evolutie, mai ricjeať culitativ. Trebuie sä-i conferin prestigiu şi demitate in ochit Haselor, nu numai atractivitate.


