Tamási Áron

Egyesült Államok

L6 3WN

Molnár Jenő
Üllői út 61
Budapest 3253
Magyarország

Kedves Jenő!

Remélem, minden rendben van Veled otthon, ebben a nehéz időszakban a világkatasztrófa közepette. Nagyon hiányzik szép hazánk már. Nemsokára hazatérek. Megkaptam a hírt a Kolozsvári Nemzeti Színház pályázatáról. Szeretném az első színművem haza küldeni, melynek megszületéséről lejjebb adok számot. Úgy gondolom, megfelelő lenne ez a darab és nyerhetek is vele. Régóta írom már és csak a megfelelő alkalomra vártam, hogy nyilvánosságra kerüljön.

Drámám címe Ősvigasztalás lett. Először elveszettnek hittem teljesen a komor és darabos vázlatom. Próbáltam darabomban az életbe vetett hitemről, az újrakezdés lehetőségéről írni, remélem ez sikerült. A műben benne szunnyadozik a túlélésünk ígérete. A megmaradás záloga nem a kesergés, hanem az akarásunk, az összetartozásunk. Hiszen egy vérből valók vagyunk.

Tudod, drága Jenő, az ősi hagyományok elvetésével megszűnik az ember és természet harmonikus kapcsolata, helyét a káosz és az erkölcsi métely foglalja el. Írásomban szerettem volna az ősi kultikus szertartásaink hangulatát idézni Hiszem, hogy nemzetünk megújulásának lehetősége, ha gyökereinkhez térünk vissza és ápoljuk örökségünket. Remélem, a most papírra került soraim megerősítik az olvasókat, a nézőket abban, hogy összetartozunk.

Örömmel olvasnám véleményed írásomról

Baráti ölelés Hunniába!

Áron

Molnár Jenő
Üllői út 61
Budapest 3253
Magyarország

Tamási Áron
Egyesült Államok
L6 3WN

Kedves Áron!

Minden rendben velem, köszönöm szépen. Itt az emberiség levegőért és segítségért kiált, megváltásért esedezik.

A legnagobb örömmel olvastam soraid. Ez az ősvigasztalás nagyon magasra, világszínvonalra tette a mércét, szívembe írta magát és remélem, ezzel nem leszek egyedül. Soraidban minden összhangban van egymással és az első pillanattól kezdve részévé lesz az ember a történetnek. Századunk borzalmai között, soraid a reményt, a túlélés esélyét hirdetik. Te makacs, konok, székely, te igazi reményt adó barátom..

Drága barátom, a világnak nem kisebb feladata írásod szerint, mint a nemzetnevelés. Igazad van. A múlt értékeihez, legnemesebb hagyományainkhoz kell kötődni, az ősi gyökerekhez, kultúrához visszanyúlni, különben elvész, kihal a nemzet, nemzetünk. A világban uralkodó zűrzavar, káosz ellen csakis az ember és a természet harmóniája, az erkölcsi rend lehet célravezető. Ezt sugallja soraid is. Nemzet egyesítő írás lett drága barátom.

Gondolom, ezek után szeretnéd tudni, miként is döntöttek írásodról az ítészek. Miként is dönthettek volna? Hunnia, nemzetünk, a magyarság egy. Ez az írás pedig vigasztalás! Gratulálok drága barátom, a bírák szerint nyertél! Remélem (hiszem), műveddel nemzetünk nyer!

Baráti ölelés Hunniából!

Jenő