**Ζητείται Ελπίς (απόσπασμα**)

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακήρυξε το 2020 Έτος Αντώνη Σαμαράκη, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του (16/8/1919).

​Ο Αντώνης Σαμαράκης υπήρξε ένας ,ιδιαιτέρως πολυδιαβασμένος και πολυμεταφρασμένος πεζογράφος, ενεργός πολίτης και υπέρμαχος της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ένα πολυβραβεβευμένο έργο του είναι το" ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ"

​Θέμα του βιβλίου: Η απογοήτευση και η διάψευση των ελπίδων για ειρήνη στην ανθρωπότητα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.

Παίρνουμε ένα απόσπασμα από αυτό το βιβλίο:

Ζητείται Ελπίς

Ο Αντώνης Σαμαράκης είναι στο καφενείο και διαβάζει την εφημερίδα του….

Από τότε που τέλειωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η σκιά του τρίτου δεν είχε πάψει να βαραίνει πάνω στον κόσμο μας. Και στο μεταξύ, το αίμα χυνότανε, στην Κορέα χτες, στην Ινδοκίνα σήμερα, αύριο...

Δεν είχε αλλάξει διόλου προς το καλύτερο η ζωή μας ύστερ’ από τον πόλεμο. Όλα είναι τα ίδια σαν και πριν. Κι όμως είχε ελπίσει κι αυτός, όπως είχαν ελπίσει εκατομμύρια άνθρωποι σ’ όλη τη γη, πως ύστερ’ από τον πόλεμο, ύστερ’ από τόσο αίμα που χύθηκε, κάτι θ’ άλλαζε. Πως θα’ ρχόταν η ειρήνη, πως ο εφιάλτης του πολέμου δε θα ίσκιωνε πια τη γη μας, πως δε θα γίνονταν τώρα αυτοκτονίες για οικονομικούς λόγους, πως . . .

Σκέφτηκε τη σύγχυση που επικρατεί στον κόσμο μας σήμερα. Σύγχυση στον τομέα των ιδεών, σύγχυση στον κοινωνικό τομέα, σύγχυση…

Δεν έφταιγε η εφημερίδα που έκανε τώρα αυτές τις σκέψεις. Τα σκεφτότανε όλα αυτά τον τελευταίο καιρό, πότε με λιγότερη, πότε με περισσότερη ένταση. Σκεφτότανε το σκοτεινό πρόσωπο της ζωής. Την ειρήνη, τη βαθιά τούτη λαχτάρα, που κρέμεται από μια κλωστή. Σκεφτότανε τη φτώχεια, την αθλιότητα. Σκεφτότανε το φόβο που έχει μπει στις καρδιές.

Είχε πολεμήσει κι αυτός στον τελευταίο πόλεμο. Και είχε ελπίσει. Μα τώρα ήτανε πια χωρίς ελπίδα. Ναι, δε φοβότανε να το ομολογήσει στον εαυτό του πως ήτανε χωρίς ελπίδα.

Μια σειρά από διαψεύσεις ελπίδων ήταν η ζωή του. Είχε ελπίσει τότε . . . Είχε ελπίσει ύστερα . . .

Στις έξι σελίδες της εφημερίδας: η ζωή. Κι αυτός, ήτανε τώρα ένας άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα.

(Διαβάζει στην εφημερίδα…)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφομηχανή . . .

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ραδιογραμμόφωνον . . .

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τζιπ εν καλή καταστάσει . . .

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τάπης γνήσιος περσικός . . .

Έβγαλε την ατζέντα του, έκοψε ένα φύλλο κι έγραψε με το μολύβι του:

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ἐλπίς

Ύστερα πρόσθεσε το όνομά του και τι διεύθυνσή του. Φώναξε το γκαρσόνι. Ήθελε να πληρώσει, να πάει κατευθείαν στην εφημερίδα, να δώσει την αγγελία του, να παρακαλέσει, να επιμείνει να μπει οπωσδήποτε στο αυριανό φύλλο….

**ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ;**

**AΣ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…..**

Hope Wanted (excerpt)

The Ministry of Culture and Sports has proclaimed 2020 the year of Antonis Samarakis, celebrating 100 years from his birth (16/8/1919).

Antonis Samarakis was a highly read and widely translated novelist, an active citizen and an ardent supporter of peace and human rights.

One of his highly acclaimed works is "Hope Wanted".

Topic of the novel: The feeling of frustration and the dwindling hopes for peace in humanity after World War II.

Here is an excerpt from this book:

‘Hope wanted’

Antonis Samarakis is in a cafe reading his newspaper….

 Since the end of World War II, the shadow of the third has never ceased to weigh on the world. And in the meantime, so much blood was shed in Korea yesterday, in Indochina today, tomorrow ...

 Our life after the war has not changed for the better. Everything is the same as before. Though he himself had hoped, as millions of people across the globe, that after the war, after so much massacre, something would change.

That peace would come, that the nightmare of war would no longer overshadow our land, that there would be no financial suicides now, that…

He thought about the confusion that prevails among the world today. Confusion of ideas, confusion in society, confusion…

It was not the newspaper to blame that he made those thoughts now. He had been thinking about all these lately, sometimes with less, sometimes with more tension. He had been thinking about the dark side of life. The peace, this deep yearning, hanging on a thread. He was thinking about poverty, misery, the fear that had entered their hearts.

He had fought in the last war too. And he had hoped. But he was hopeless now. Yes, he was not afraid to admit to himself that he was hopeless.

His life was a series of hope denials. He had hoped then. . . He had hoped afterwards. . .

In the six pages of the newspaper: life. And he, now, was a man who had no hope.

(Reads in the classifieds ...)

A typewriter is wanted. . .

A radio gramophone is wanted. . .

A jeep in good condition is wanted. . .

A genuine Persian carpet is wanted. . .

He took out his notepad, cut a sheet and wrote with his pencil:

‘Hope wanted’

He then added his name and address. He called the waiter. He wanted to pay, go straight to the newspaper agency, give his ad, beg, insist on definitely getting it in tomorrow's paper….

WHAT CAN come next?

Let’s continue the story… ..