Enea Marius: Preludiul timpului pierdut

Cluj-Napoca 2014

Aşa am fost învatat de mic, să fiu comod şi totul să se întîmple usor. Pînă la un moment dat a mers treaba cum era normal pentru mine. Dar am avut un pic mai multă ambiţie şi nu este tocmai ceva care să se întîmple uşor. Undeva în spate, demult totuşi a rămas o reminiscenţă care ma formalizat. Am avut pînă nu demult impresia că totul mi se cuvine din ceea ce gîndesc că trebuie să am, dar nu am făcut nici un efort,sau mai rău decît atît, mi s-a reproşat faptul că stau degeaba aşteptînd mereu. A rămas o singuratate care nu mă transformă în ceea ce reuşisem acum cîtiva ani:ajunsesem scriitor.

Atunci boemia mea a atins maximul dar nu şi maximul de mulţumire, ceea ce reuşisem eu a răsturnat o imagine de om care tot timpul face ceva practic.

Nu reprezenta mare lucru pentru ai mei cartile publicate, ceea ce îmi dădeau de înteles:Din scris nu se trăieşte!

Eram în Nurnberg, şi discutam cu cineva din România despre plăcerea mea de a scrie. Omul îmi zice:

-O să dau un telefon în ţară să înteb şi eu despe roamnul şi nuvela ta pe care zici că le-ai publicat.

A doua zi îmi atrage atenţia foarte serios:

-Vezi că, dacă o să mai mănînci căcat mult că ai scris cărţi o să dai de dracu’ în ţară!

M-am uitat speriat la el şi l-am întrebat:

-De ce...

Imediat am plecat de lîngă el şi am evitat să mai vorbesc cu el şi cu oricare altul despre faptul că mai scriu din cînd în cînd.

De ce oare îmi place să scriu în loc să mă ocup de alceva care să îmi aducă un venit mic dar sigur pe lîngă ce o mai fi din tot ce am studiat eu pînă acum...

Probabil eu consider că fac ceva interesant şi util pe cînd a scrie sau a citi pentru cei care mă urmăresc şi m-au urmărit înseamnă un efort prin care ei consideră că îşi pierd timpul.

**Zăpada care nu a venit**

Te adoarme vremea care este afară,

Nu-ţi dă nimic decît un soare de toamnă,

Fă ceva!

Nu poţi să hibernezi, hibernarea nu e ceva,

Care să te facă să zâmbeşti cum erai cîndva.

Te rog să te mişti!

Mişcarea este ceea care ne-a lăsat liberi,

Şi nu zi nimic fiindcă suntem tineri.

Încearcă în sistemul acesta entalpic închis,

Să nu se vadă că viaţa noastră este un vis,

Treci cu vederea peste tot ce îţi place,

Şi lasă amintirile să zacă.

Te rog întoarcete!