

Muxaun HegenчeB，
„Kak работи литературнама история？Hobu съчинения 6 mpu mома．Том 1： Auтературно－ ucmорически обзорни
cloжети＂．Мзд．Нов български университет，С．，2019， 432 с． Първият om mpume тома с нови съчинения на Muxaus Неgелчев съяържа наистина обзорни sumepamурноисторичесku clo＊emu．B mяx на фокус са noBтарящume се жестове u npogbs＊＊аващume npeз Времената мотивu，kakmo u nopeguua om munosozuu на присъствия и форми，на gBu＊ения и ugeu．Taka томът настоява на сВоята трансисторическа Визия－през годините на литературата（1868，1910，1925，1946．．．）， темите за abaнгаpga u за различните уж лuncBащи 6 българсkama литература течения като парнасизъм，сорреализъм， магически реализъм，за ga стигне go социолитературните guлеми okoло границите u npexogume $B$ лumepamypama， nоколенчесkama проблемаmuka u np．Това е праВене на литературна история с размах
 8 самата работилница на миналото，npu чуgoто на проглежgането и узнаването．

# Отново за nokоленията （noemuчeckume）B sumepamypama <br> Колален етlog $\boldsymbol{b}^{\text {nocokume и }}$ на личностното въвлечено литературознание 

Михаил Неделчев

През лятото на 2016 г．еguн неразгърнал се gokpaŭ конфлиkm okоло „＾итературен Вестник＂бе на nъm ga Взриви потъналото 8 сладостна нега литературно поле． Първоначално Всичко зВучеше някаk нелогично и съВсем неочакВано：no－cmapu „свои＂напаgаха „своиme＂млаgu． Taka бе на nърво четене．Постепенно，с разгръщането на сканgала，се разбраха gълбинните осноВания за неочакВания kонфлиkm．
Всьщност това бе сбльськ на gве сьсеgни nokоления， npu koŭmo akmußното 8 наnagkume бе no－cmapomo， npeguшното．И неназованият проблем беше，че и за gBeme поколения обеgинителното голямо социално събитие бе гигантският прелом от 1989 г．Нима Всичко бе таен сnop за moBa，чие е наслеgсmBomо на Beлиkama gama на nagaнето на Берлинската стена？

1．Еуно старо опреgеление за това „II৷ е поетическо поколение 6 литературата？＂
През 1974 г．написах mekcma „Поетичесkume nokоления u най－млаgama лupuka＂，Bkлючен BnocлеgстBue 8 gебloтната ми книга „Kритически страници＂（1978）． Emo няkолkо naca＊а，тьрсещи no－точно опреgеление на nонятието „noemuческо nokоление＂ 8 литературата： Поколение：„моето поколение．．．＂，„поколението от 1．．．г．＂， „поколението на $X$－Y＂－четем непрекьснато 8 истории на литератури，статии，мемоари，интервlота．Това е понятие，kоето няма относително точното съgьржание на „литературен етап＂，„периоg＂．А не бихме ли могли да потьрсим този негов по－строго определен смисъл？ Понятието＂поколение＂ 8 историята на литературата и ВъВ всички обобщаващи прегледи на ууховната дейност на един народ през определен период е условно．Защото едни и същи яуховни дирения и борби най－често са общи за бащите и за gецата，а понякога за gеgи и праgеgи，т．е． за няколко послеgователни nokоления．Taka е било през сравнително дългия периоя на Българсkото възраждане от Паисий до Ботев．．．Същото е и през първите четири десетилетия след ОсВобожяението．．．＂－пиие Георги Константинов в увода към gвутомника си „Моето поколение в литературата＂．Очевияно той употребява поколение като синоним на проgължителен литературен етап．С подобно значение，но $В$ един по－тесен план го срещаме във „Фрагменти＂на ДалчеВ．Но ето каkво казва Айхенбаум 8 статията си за Анна Ахматова：„Десет години е сакрална цифра：точно толкова поgарява историята на Всяkо поколение．След това иgва „млаgата смяна＂－и започва сложната，понякога трагическа борба мелggy gве сьседни поколения．＂（цит．kнига，с．186－187）．
Taka започВа това търсене на по－точно опреgеление．Heka запомним последните gуми на големия Борис Айхенбаум－ те ще ни послужат npu осмислянето на нашия конфлиkm． A mekcmъm npogъл＊ааа no－наmamъk слеg мальk npeckok с gуми за зачестилите тогаВа cnekулаmußни употреби на noняmuemo：
Популярността на този термин 6 нашата литература е изключителна през послеgните няколко гоgини．Стига се gо такова положение－изgagaт пет－шест млади поети първите си стихосбирки и се обявят за поколение． Съществува ли нещо，което ги свързва помежgу им－ това сякаш много－много не ги занимава．Все повече ми се натрапва убежgението，че оформянето на такива „поколения＂е нужно на безяарните автори．Страхът gа останат „насаме＂с критика и читатели ги kара gа се крият 8 „групата＂，утешава ги мисълта，че ще „минат＂$с$ нея，а после．．．ех，после ще настигнат първите（nak там，с 187－187）．
Визирал сьм myk тази мания за конструиране на nokоления，Възникнала слеg феноменалния официализиран успех на т．нар．Anpuscko nokоление B литературама u особено с несgържания стреме⿰㇇⿰亅⿱丿丶丶⿱⿰㇒一乂七心 ga бъgеш няkаk cu npuloтен，присъединен с по－късна gama от／8 същото това знаменито „комсомолско＂nokоление．（Та moва неотвратимо ти осигуряВаше официални почести и признание．）Но нека ВърВим към самото мое опреgеление за понятието nokоление：
Ненаписаната още история на нашата поезия е родила обаче точното значение на gумата kато литературно－ историческо понятие．Нузно е само да се повзрем

# Отново за поколенията (поетическите) b литературата 

om cmp. 9

Внимателно, за gа го отграничим от всички понятия, с koumo то иесто се смесва. [...] Heka сега се опитам gа дам едно определение, което важи най-малкото за нашата литература: nоетическо nokоление съставлт поетите, свързали началната фаза на своето творческ разВитие, (gебюта си) с един крупен социален прелом, чиито проблеми се превръиат 6 основна тема за тяхното творчество; след този начален етап Bсеkи nоет тръгва по сВоите собствени творчески пътиияа но времето, когато литературната обияност е била gействително зкива, gава мощният тласък за това вече индивияуално развитие, соџиалният заряд на общата пематика е „акумулаторът" за лично яръзновение. Ето и разликата межgy mbорчеството на едно поколение и литературата на еgин периоg. С поколение ще означим група поети, които приемат повелята на Времето за усвояване на една нова и конкретна социална проблематика. То е временно обединяване на творческите им усилия за превръцането на тази проблематика в nоетика. Аитературният периоg gaВа ияеята за общите доминиращи особености за проgълкително време от развитието на иялата поезия, а и на иялата литература. Поколението не е wkола, литературно направление, защото не е свързано с каноните на една може би ценна за общия развой, но все nak нормативна npakmическа естетика. Отново ще повторя: основното тук е новата голяма тема, родена от социалния прелом. " (цит. kница, с. 188-189).
Makap om написВането на този mekcm ga са изминали noВече от четиpugecem roguни, gнес nak бих настояВал за Валиgността на moBa onpegeление (kamo uзkлloчим промъкналия се сои-израз „nоВелята на Времето за усВояВане..."). В стуgията посочВам като осъществени nоколения поетите на 40-me zoguни със социалния прелом от началото на Втората сВетовна Война; разбира се, говоря за: самоназовалото се Anpuлcko nokоление със свръхфаворизирания по ugеологически съображения ucmopuографскu koнструkm за „Велukото" значение за „gемократизирането" на режима $B$ страната на Anpuлския пленум на ЦК на БКП от 56-а гоgина; за omsukume 6 интерпретаиията на „сеnтемВрийсkama тема npu gBe noemuчесku nokоления - на YemBopkama om „Hob nъm" с gоминиращия моти6 за братоубийстBomo и на пролетарсkume noemu om 20-me/30-me с npegeлно ugеолозизираното Bu*gане kamo pagukaлен реВолlоционен сбльсък; стаВа gума и за „неосъщестВените поколения" (на загиналите поети-антифашсти, на сьзgателите на „бригagupcka" noезия); намекВам за невьзможностma ga ce kонструираm новu nokоления, mъŭ kamo „априлии" са „запушили" заgълго Всички канали и линии за уmBържgaBане (nomъpneBuu ce okaзBam за nepuoga mBopuume на „muxama лupuka"). И финалният naca* на това разгръщащо се $B$ литературноисторичесku paзkаз onpegeление:
Поколенията не са нешо затворено в себе си. Те съзgаВат своеобразни пулсации 8 литературното развитие обединяване на колективните усилия за усвояване на една нова тема, резкия цурм на една група млади поети В литературата и постепенното „разсейване" на тази общност. Това е вливане на свелка kръв 8 поезията, нещо, което съзgава ритмиката й и ни внушава усещането за иялостност и непрекьснатост на литературния процес. (nak nam, c. 193-194).
Moжe ga ce goбавu, че част om noemume 8 nokоленията се оказват стихотвории. Тяхното значение е само kamo членове на временната общност - gokamo pogeната om социалния прелом голяма социална тема е аkтуална и gоминира; те нямат по-сетнешно значимо uнguBugуално осъществяване, kakmo e npu ucmuнckume noemu. Поколението Всъщност същестВуВа, gokamo се nuщe Върху общата голяма социална тема. Слеg moba, nak ga noвторя, общностma се paзnaga u Bceku (ako може) бu трябВало gа поеме по собстВени mВорчески пътища. Най-често само стихотвориите имат носталаия по отминалото силно общностно Време.

## 2. За големия прелом на 1989 г.

Поляците назоВаха сеgмиците на okтомВри u ноемВри 1989 г. Есента на нароgume - no аналогия с националреВолюционната Пролетma на нароgume om 1848 г. Те имаха npaBomo ga gagam moва название: та нали тоВа чуgесно сгромолясВане на т.нар. „социалистическа система" започна с тяхната „Солиgарност", с nuлигримското заВръщане на nana Иоан-ПаВел Bmopu 8 Полиіа и с неговиме ygußumeлни gуми „Не бойте се", с първиме ,частично сВобоgни избори" за Сейм и особено за Сенат от 4 lони същата гоgина. Събимията от тези месеии geйстBително имаха смисъла на общоеВропейски и BсесBemcku, me са наистина епохални - npukлючи нашето общо за Централна и Източна E6pona половинвеkовно пленничество 8 couиалистическия лагер, npukлючи ерата на оmBpamumeлнаma, nogла несВобоga, npuk^lочиха gесетилетията на блоkовсkomo nротиВопостаВяне om Времената на Cmygeната Bойна. Големият прелом на 1989

промени изцяло нашия живот - и 8 общосоциален, $\mathbf{u}$ В политически, и 8 културен план. Рухна оmbegнъз, разбира се, и официалната тоталитарна институиия на „социалистическата" литература - с йерархическата ŭ nuрамиgална структура, с фаВоризирането по ugeoлогичесku съображения на nucameлсku nерсони u жанрови форми, на тематични и стилови насоки, с нерегламентираната, но gостигаща навсякъge цензурна система, с унизителното „приемане 8 Сьюза", ako uckau ga бъgeш „nрофесионален nucameл", с nepuoguчeckomo упражняВане на разнотипни насилия нag onumBauume ce ga mВоряm cnopeg emukama $u$ естетиkата на Вътрешната си свобоgа, с контрола наg Bcuчku koнmakmu на българсkume sumepamopu с шuрокия „Външен" сВят, с наgзора при осмислянето u uнmepnретирането на kласическото българско литературно наслеgсmbo, с разnреgелянето на битовиме "блага" сnopeg „заслугите" кбм строя и системата. Големият прелом от 1989 г. е от тези комплексни сьбития, koumo имаm Bcuчku xapakmepucmuku на npeguзвukBащи пояВата, формирането и изявиме на noemuческо nokоление $B$ литератураma (maka, kakmo moва бе npegcтавено 8 първата част на този mekcm) При няkои национални литератури moва могат ga бъgam u събития с негативен смисъл - например при nokолението на Kamacmpофата om 1898 г. B ucnaнскаma (от Унамуно go Валие-Инклан) и на поколението om трагическия проВал на гръиката „Мегали ugeя" om 1924 г. (КаВафис, Eлитис, Сеферис). 1989 гоgина бе щастлиßаma zoguна, макар за бьлгариme тя ga бе преgu moBa помрачена от престьnлението с maka нареченото „преименуВане" на българските турии и с „голямата ekckурзия". В послеgните zoguни слеg 1985-а българскама литература се бе силно политизирала, тя напираше към cВобоgama, npaBexa ce nognucku u ce numexa omkpumu писма, търсеха се и се намираха контакти с наuиме сьнароgниии $В$ чужgume заnagни paguoстаниии. Целият този сgържан/несgържан процес се отля в големия $^{\text {г }}$ роман на ИВайло Петров „Xаŭkа за Вълии", 8 nоезията на Николай КънчеВ и Константин Павлов, 6 ИВан-ЦанеВото "nрогоВаряне" gори, 6 публицистииата, която се явяваше на неочаквани за комунистическаma 8ласт места Набираше сила през иялата 1989 г. свободната преса u нерегламентираната и несанкиионирана изgателска geüност: kamo ucmuнcku kомеmu (маkар u „ykpußанu") се явиха на литературния небосклон алманахът за експериментална поезия „Мост" на EgBин Сугарев и незаВисимото списание за литература и публицистика „Глас" на Влаguмир КевчеВ; частлиВо напраВиха реguиа abmopu cBou caмuзgamcku kнuжkku с некомерсиален mupa* „за приятели" (щастлив сьм, че среg тях бе и моята "Трагизмьт у ЯВоров")

## 3. ДВетие поколения на 1989 а

Глеgаме сеzа с една mpugecemzoguшна
suтературноисторическа nepсnekmußа към събитията om 1989 г. и можем ясно ga съзрем обособяването не на еgно, а на gве поколения, omkроили kолекmuвната си литературна персона точно 6 еуфорията на големия прелом: тогава nokолението на Последните поети на 80-me (kakmo те се назоВаха 6 едноименната антология om 2010 г.) окончателно се „gооформя", опубличностяв това е същото онова „забутано nokоление", kakmo оо нарича Мицлена Hukолчина, koemo сега e goчакало сВоя зВезgен миг); но nak mozaВа, букВално за месеци, се изяВяВа и едно съВсем ноВо nokоление на съВсем млаgи noemu, koumo no-късно бяха назоВани ноBama YemBopka om „Дumературен Вестник" (В обкръжение на свои спътници). Можем ga kажем, че и gBeme nokоления бяха nokоления на 1989 гоgина, бяха npeВърнали нейната соииална и политическа проблематиkа 6 своя 8 втрешна проблемаmuka. Но npu meзи gBe nokоления социалните Вълнения от Великия прелом бяха оркестрирани с коренно различна интерпретация, gageна им бе почти полярна mpakmoBka. Taka npu nърВото преломът бе npegчуВcm8ue u nреgупреждяение, ВъзВестяВане, бе преgстаВен и kamo сега случВащо се гигантско политическо и общокултурно събитие, за него се сBugemeлстВаше от пърВо лице. При второто той бе „оnakован" no постмоgерному чрез аналозиume с gруги не maka разтьрсВащи случВания но чрез тези аналогии - често превръщащи се 6 „puмейku", му се npugaBawe смисъла на цикличност nовторителност, gруг mun завъриеност. ПрисьстВаха едни скримии „Вие" $u$ „me" kamo обобщени лирически персонажи. ЯВяВаха се мотиВиме на самоkpumukama, на самосьмнението, на само-"принизяВането" Еgно преgстаВително за пърВото nokоление програмно а слеgoвателно - и тезисно) стихотворение на Румен ^еонйов ще бъgе силен наглеg:

НЕ МОЖЕ ПРАЗНИКЪТ БЕЗ МЕНЕ ДА ЗАПОЧНЕ И аз gойgох - с gbе змии на кълба 6 очите с gbе зъбчета зелени във зениците, gве камиичета, разиепени от бяс Едното от челото ми kръвта ще лиже, а gругото $в$ устните ще ме целува, kогато празникьт започне gа бесува, gа gумка с тъпани и с гайди gа пищи..

Не молке празникьт gа ни отмине не става gума за проблясъка на чашата,
запратена 8 тавана на gуиата. Не става уума за безсилието, извикано да ни спаси!
Ще вияите пиянството на трезвите, це Bugume .
огромните тела на бъчВите
с ребра, разхвърляни на gвора
Небето nak ще бъде смъкнато
изпрано на реkата, бито,
и на треВата хвърлено да слушо
kak kрачат мравките безсмъртни
кьм леговището на смъртта!
Ще gойgе празникът. И той ме праща gа съобшя, kьgето трябва и на Всички яруги,
за kоито празникьт не сьществува!
Пригответе си наздравиии - последните назяравици,
макар gа сме привикнали сьс тостове за бъдещия
по-добър и по-gобър, и по-яобър, и по-
gобър, и по-яобър, и по-gобър *ки6от.
Дойgox. Виgях. Преgупреgих.
Спомнете си забравените тържества на тайните!
Спомнете си забравените песни за побеgama!
Спомнете си забравената kpъ8!
спомнете си, защото
празникьт ще ви разпита всички!
(Bu*gаме myk ckpumuя uиmam сьс смъкнатото небе от Гео-МилеВата поема. А това „Дойgox. Вugях. Преgynpegux" може ga ce ycnopegu с gумите om Слово на noema npeg VI национална конференция на млаgume nucameли: „Поетът е пратеник на бъgeщето. Той е Вестител, npegonpegелен от съgбата ga съобщи, ga npegynpegu, ga npegcka*e, ga bъзnеe, ga Възненавugu, ga се опълчи, gа бъge разпънат, за gа остане с митичната си реалност 8 паметма на историята.")
Реgом с това програмно стихомворение можем gа сложим сьшо maka програмните стихотворни послания с общополитически смисьл - на Ани Илков, EgВин СугареВ, Владимир леВчеВ, Миглена Николчина, Ангел АнгелоВ-

## Джендема..

A kamo npegemaßuтелна за Bторото nokоление нека npußegeм (макар u ga е nucaна малko no-късно) еgна от mВорбите-емблеми - „Черешата на еgин нароg" на Георги Госnoguнов:

## И тази година

черешата е отрупана с цвят
Времето е добро нощите топли
Всичkо ти kазва на береkет е
buж пчелата се е събуgила
и gа не чуе gявольт gа не стане нещо gо месеи gо gВа gа пази Госnog
gа срешнем Besukgен
да мине Гергьовден
Делото ще пламне и начаса всяkой
ще вземе участье 8 това предприятие
момии ще берат момите ще пънят стариите ще събират съчки и ще nogkлалкgат огъня
Голямо правене на компоти ще паgа gецата ще пуkат с черешови листе ще яхат хвъркатата конница горе из клоните
ще гълтат черешите с kостилkите ще тьриат и ще Bukaт
Дяgo Дяgо
направи ни черешово топче
И тази година gяgовото
няма gа има априлско въстание
(В по-сетнешното си mВорчест 8 о Георги ГоспоgиноВ nреВърна похВата за циклично явяВащите се аналогии 8 еgин от сВоите осноВни похВами - и чрез cakpaлизирането на рожgената гоgина 1968-а, и чрез фигурата на митическия Дяgо, и чрез повтарящите се paзkази u nреразкази.)
Поколенията на 1989 г. са gBe, защото мегапрочитът на сьбитията ga8аше Възможности за плурализъм на интерпретациите, защото бе с множествен потенииал, защото не сеkваше аkтуалностmа на социалната и полимическа проблематиka (не само зараgи „несвършВащия" прехоg!). (Akо трябВа gа тьрсим сьотВест6ия - чисто политически и sumeратурноисторичесku: moßa бе - nak с неговume gBe nokоления - разцепилата нацията kомплексна „септемВрийска" проблемаmuka, akтуална не само з

20－me 8 nоезияma，но и за 30 －me гоgини на XX Bek Beче и за романистukama．）
Всяko om gВeme nokоления Вече има за тези mpugecem гоgини сВоя литературноисторически разkаз．（Туk не правя преглед на разнороgните kритически глеguща за формирането，уm8ържgaßането и разпаgането на nokoленията．Bсреg всичkи mях най－nослеgователно разгръща и защитаВа сВоите тези Пламен Дойнов в няколko cBou kнигu：Българската поезия 8 kрая на ХХ bek． Част пьрВа и Част Втора，ПросВета，2007；Поколение и поезия 1956－1989，Кралица „Маб＂，Департамент Нова българистика на НБУ，2018．ССой същестВен принос направи и Пламен АнтоВ с монографията си：Поезията на 1990－те：българско и постмодерно，ПлоВguВ，Жанет 45， 2010，$в$ главите 9,10 ， 12 и 8 Епилога．）
Поколението на 80 －mе се изяВяВа спораgично，но Все nak настойчиво и вияимо 8 cn ．„Пламък＂с менторстВото на noema ИВан ТеофилоВ．Като nokоление на nоemume без книги го бе опреgелил Владимир левчев（той самият Вече имаше стихосбирки）．Но истинската му силна изява е 8 ． самизgamckume „Глас＂и „Мост＂на самата 1989 г．（заедно с mekcmoвете на алтернативни поеmи като Константин ПаВлоВ и Биньо ИВаноВ，на критично настроените кьм отиващия си режим Раgой Ралин и Блага Димитрова）．Там m ворбите на npegcmabumeлните noemи на поколението （Ани Илков，Еgвин СугареВ，Владимир ДевчеВ，Миглена Николчина）се явяваха 8 обкрьжението на стихове на ИВан Крьстев，Боряна Кацарсkа，Eлисавеma MycakoBa， СеВдалин ГеноВ，Амелия личеВа，Виргиния ЗахариеВа， Мирела ИВаноВа，Пенка ВатоВа и мн．gp．
（Hapeg с kpumuчесku и публицистични mekemoBe 6 gвете изgания， 8 бр．3，есен－зима оm 1989 г．на „Глас＂сьм публикувал мой npeBog om noлски езиk на стихотВорението на Чеслав Милои „До лех Валенса＂ Emo го този npeBog：

След gвеста години，Аех Валенса，
слеg gвеста години намирана и отново изгубвана наgeskga
Стана Преgводител на полския нароg（1） и kакто срешу Оногова，срешу теб са Империите． Горчиво е да знаеш това，което знаеш，Лех Валенса． ЖертВата，даВана Във Всяко nokоление， гробовете на безименните герои
триумфьт на преgателите и палачите，на чиито синове и бьщери трябва да прощаваме．
Горчиво е да познаеш силата на робството．


## 

8 ранната светлина през стьклото，
в зярачаването по улицата．
не іпе напуска в работата и в любовта．
Изпьлва съня 8 часовете преgи разсьмване．
Таи се 6 буквите на писаното слово，
gотолкова，че полските книги говорят само за това． И затъмнява иветовете по платната на хууожниците， и nokpuва сьс сивота сгра⿱㇒⿴囗⿱一一 не на граgoвете．

Не знам，има ли право，Аех Валенса，
gа се обръща кьм теб този，който избра чузбината и се отърва от всекияневната мисъл за робство Въпреки че разбира－gльжен е gа мисли．
（Белезkата поg линия kьм 1．е слеgната：„На полски Naczelnik Polskiego Ludu－неофициален mumyл на Tageyu Koculouko，npucBоен през 30 －me гоgини на нашия Bek и за Пилсуgcku．CmuxomВорението е писано през време на забраната на свобоgния профсъloз „Солияарност＂，npegu легализирането му kamo гражgански kомитет＂．） За мен тази публикация на превоgа бе изклочително Важна，слеg kamo още през 70 －me и 80 －me гоgини бях имал gосег с полски опозиционни gейци，бях гледал $в ъ в$ Варшава знаменития телеВизионен gебат на Валенса с nреgсеgателя на казионния профсьloз Алфреg Мьоgович на 30 април 1988 г．，бях участВал на слеgващия ден 8 опозиционния първомайски митинг на „Солияарност＂npeg иъркВата „СВ．СтанислаВ Костkа＂ 8 kВартала Жолибој－ при гроба на убития от комунистическите репресивни органи пропоВеgник omeu Попйелуиuko．Bcuчko moBa бе моето окончателно освобожgение．）
СписВането на „Глас＂и „Мост＂бе първият голям инициационен аkm на поколението．За съВсем kpamko Време то се преВърна във водещата писателска общност на българсkата литературна култура．Bторият му инициационен akm бе паметното kолеkтивно четене на „Аполония＂（1989），kогато пяхме и песните на Дженgема． （Преgишната гоgина бяхме напраВили nak в Созопол и cmlonuфиралото Bcuчku npegcmaßяне на поезияma на Константин Павлов．）И третият：Вече самото издаване В „Сіеlа＂، на голямата антология „Послеgните noemu на 80 －me＂чак nрез 2010 г．，с голям преgгоВор на ментора ИВан Теофилов，с 8kльочени mekcmoве на 12 автори－ осВен на споменатите и на：Златомир Златанов，Кирил Mepgжански，Илко ДимитроВ，Георги РупчеВ，Борис Роканов，Данила Стоянова．
Поколението изльчи за цялата литературна култура kльчови，ВъзлоВи，kултоВи nоетическu формули：Кой сънува моя лкивот（Въобще мотивът за съня бе един
om gоминиращите）；мой малък，много малък и много уплашен човек；смьртта като врата，която／след себе си не можем да затворим；Свободата брат е нещо изкльчително／СВободата брат е пъпьт на живота；какво ли не говорят за Тибалт；не искам никакьв език，не искам ууми；ние иял живот ще следваме сьня； Всички ли се буgим，или Всички спим？；от славянка и лъ е еъзяаgено всичко тук； Балкани и Балкони－аз Вися；СВетьт е тук，／светьт е още тук поgир година ckpъб．．．
Нямаше нищо по－естествено воgещите фигури на nokолението－Ани ИлкоВ， Еgвин СугареВ，Влаgимир АеВчеВ，Румен ＾еонugob－ga станат pegakmopume на новото изgание „литературен Вестник＂， kоето символизираше и осьщестВяВаше големия об́рат 8 литературата ни．Това бяха гоgините на мощното обльчване и на слеgващото nokoление－те бяха проблематичните синоВе，Ани Илков Въпльти фигурата на литературния баща．Но тази ugилия ce okaза kpamkompaŭна．．．
Tо，nokолението на पетBopkama om „Aumepamypeн Вестник＂（ 8 обкрьжението на явилите се техни спътници）－самото наложило се название не можеше леко gа не gразни no－cmapume pegakmopu，koumo го бяха gовели във Вестника，goста бързо се еманципираше，развиваше gори всеВъзможни сьnротиви срешу бащинско－синовните литературни взаимоотношения，играеше с този културен конструкт，избра си и други бащи и gяgовии от литературно－културната ucтория（направи прочутата си снимка с имитаиия на позите на писателите om kpьга „Мисьл＂）．Поколението разиграВаше и сиената на бързото ВъзмьжаВане и „остаряВане＂（пароgията „Сьрието на сръбското＂，която Бойkо ПенчеВ написа за kолектиВната мистификационна „Бьлгарска антология．Нашата поезия от Герова насам＂от името на Йорgан Ефтимов， заВъриваше maka：„maku8а бяха млаgите ни гоgини，／а после се скапахме．／Като задници＂．）И тоВа беше сьвсем естестВено，ако търсеше сВоето пьлноценно kpumuческо и слеg това литературноисторическо уm8ържgаВане； gВете nokоления трябВаше раgukално ga се разnоgобят． Но me cu оставаха „близки＂gори само пораgи общия им симВолен kапитал с прелома от 1989 г．（nokоленията бяха＂сьсеgни＂，разделяха ги само gесетина гоgини）， можеше ga се прогнозира сбльськ около това наслеgство． Самото ново nokоление не вukgaue себе си kато сьвсем „новородено＂，по настояваие и за своя преgистория． Taka 8 своя том с „Поезия．Събрано и избрано＂（2019）， 8 послеgния цикъл „Начало＂，Пламен ДойноВ е Bkлlочил и едно свое стихотВорение от 1987 г．точно със заглаВие „Поколение＂．То започва maka：

Прощални керави таниуват－тьмни，със крила
от тьнка сВетлина－таниуващи светкавици．
И ние бързаме след тях，жаgуВащи назяравииа
за свободата．Но хлад струи по нашите чела．．．
И завърива：„В гърлата ни отВързани звънци／отново ВъзВестяВат свобоgата．．．＂．
Второто поколение печелеше своите различни публики не само с участието си 8 списВането на „Дитературен Вестник＂，но и с различни публични akuuu：cnekmakлите на Авторския литературен meamър（най－вече „Тела и mekcmoвe＂，1992，„Смъртта на кръга Мисъл，1994，„Живи и мърт8и 8 българската поезия＂， 1996 и gp．）；„nисането от натура＂－пърформансите на noemuческиме пленери， юбилейните четения за „Дитературен Вестник＂， тематични guckусиu 8 Стуgeнтския gом 8 София u gp ．Но може би най－силният инициационен аkm на nokолението бе сьстаВянето на gВете мистификационни антологии：„Българска христоматия．Избрани образци om Всичкиме pogoве и съчинения＂（1995）и＂Българска антология．Нашата поезия от Герова насам＂（1998）． През 1995 г．написах за пьрва странииа на „Литературен форум＂nриветствен отзив за първата мистификационна kнига на ЧemBopkama．Emo mози мой mekcm：

## Ces ужасни gейа

ХаресВам книгата „Бьлгарска христоматия＂на четиримата млади колеги от „Дитературен вестник＂． ХаресВам gьрзостта и gуховната им сВобода gа неутрализират лобовното си преклонение кьм българската литературна класика от началото на века с пароgийното самовъзвеличаВане，с лека поgигравkа кьм всеможещото учително послание． Харесвам самочувствието им на пьрвопритежатели на традицията，които сьс самото заявяване на тоталната си претенция правят смешни Всички „професорски＂ трьтлесто－благоговейни жестове．
В началото на 20－те години хората на ОПОЯз－ Шкловски，Тинянов，Айхенбаум са разигравали като сценки своите литературноисторически хипотези－с много ирония，импровизационен полет и способност gа се винкgа близостта на великото и баналното， трагичното и пошлото в еуин и сьш човек．Те са стилизирали и приятелската си кореспондениия „ала＂

съотВетния класик．По същото време 8 кръга на Бахтин се е карнаВализирало научното и артистично битие и този всекиянеВен театър е gавал на Великия мислител усещания，които са го импулсирали 8 проучванията му на Ренесанса．През 60－те години интерначионалната група около парижкия „Тел Кел＂също разгръща жкивота си с „подсвирkвания и подгавряния＂（kakmo би казал Свирчо）． Всички тези хора са млади，всички те са kомплексни литератори，Всички те и при научните си занимания са заразени с художественост，всички те нямат нищо общо с патоса на „к．ф．н．＂．
Ще глеgат пуиuлkата след Пламен Дойнов，Георги Госпоgинов，Бойко ПенчеВ и Йордан Ефтимов някои наши „мастити＂литературовеgи и писачи на поредната поетическа „равносметка＂，ще гълтат тази пушилка и ще се nuтат：kak maka успяха gа ни обезсмислят тези gВадесетгодиини хлапаци．Затова： хващайте се за каруцата на Христоматията братя литературовеgи，nравете се，че разбирате за kakво става gума，nоggakBайте gekонструктивистки，поглъмиитте gълбочинния си ужас от омесването на митологиите около Вазов и Четворката от „Мисъл＂еgновременно， замижавайте，kогато преg смаяните ви очи възникват блудни сцени．Няма kak，це се учим по новата Христоматия！
（1итературен форум，бр．38，1－7．11．1995）
（Заглавuemo на този kpamъk емоционален mekcm uграе с назВанието на прочутия роман на Жан Kokmo „Les Enfants Terribles＂－Уょжасните geца，или може gа бъge преВедено още：неконтролируем，невьзможен немирник， nаkостник，като тази написана на латиница gума „сеs＂ „，тези＂на български，напомня за френската Връзка．） Hapeg с gругите тематични сьста8ku， 6 „Българска христоматия＂наистина gоминира бащинско－ синовнама проблематика（„Страната на измамените братя＂，„Бащата 8 мен＂на Пламен ДойноВ；„Бащама＂， „Синът＂，„Баша ми В мен＂，„Стар gяgo onsаkва Внучkama си＂на Бойkо Пенче8）．TekcmoBeme са uзпьстрени с автобиографичесka npegeлна koнkpemuka，Bkлloчително и чрез автономинации（но и вплетени 8 мистификации）： носталzuume no 1968 г．kamo всобща nokоленийна рожgенна гоgина；„СлоВо на Вечерята gageна от Леonoлg фон Захер－Мазох 8 чест на Пламен Дойнов на 7．1．1994 г．＂；„Отива си Синът на самотата＂－„И той ще изgими uзnog земята－／ $\mathbf{\text { м могиаата на стари графомани－／gо }}$ Бойко ПенчеВ，Пламен ДойноВ，Георzи Госпоgинов，／gо още gва－mpu gостолепни трупа＂；„София，окръг Бургаски＂， „на реgовните читатели на в．„Демократически nреглеg＂，„Сkръб no Вутимски（и плач по ДалчеВ）＂－на Йорgан Ефтимов（тук с намек кьм Миглена Николчина）， „НаВън nъk kyчетаma лаяm／u няkak muxo nsucka ИСсъра＂，„Послеgните коли наВън／са негоВият Искьр＂． Обобщително звучи за nokоленийната проблематиka u лобовната napogия no Вапиаров на Георги ГосnоgиноВ：

## ПОДИР СЕНКИТЕ ИМ

## （Книги за нашите geua）

Tе ugват и не помнят
моторните и песните
защото те са гостите
нечакани неискани
не са от фабрики
не са от канцеларии
не са от пожълтели страници
и без мустаци
Когато се наситят да ни глеgат
ще ни целунат и ще си отияем
Те иgват и не знаят
kak nлloехме намрьщено
kak бяхме с gъ＊kg и урагани
и после страини огненометелкни
a meзи няkаk kpomко и без gb＊gg

# Отново за поколенията（поетичесkите）В литературата 

ще ни сменят и червей
gа ревнем тогава
gа ревнем от болка
Не сме живели още и не сме празнували
Te ugBam
Но не спират mykа своя полет
Omчy＊geнието ме＊gy noemume om gBeme nokоления нарастваше．
Преизпълнени с хапливости са napoguume u
„подражанията＂от „Българска христоматия＂－
＂Bkльчително и тези，koumо членоВете на ЧemBopkama cu nocBeщават еgин на gругu（maka 6 „Разговор на четириме BgoBuци＂на noemume om ЧemBopkama，Георги ГосnoguноВ иронизира „некрофилсkаma＂тенgенция 8 тогаВашната поезия на Пламен ДойноВ，Bkлючително с ето този „глас оmВъg＂：„Говори Ви гласът на Пламен ДойноВ．／По－ muxо там，не чуВате ли Пламен．＂）Но $B$ kонmekcma на отминалия конфлиkm okоло „＾итературен Becmник＂，gнес госВетеното на младия тогаВа Ани Илков „Напомняне＂ звучи с gруz смисьл

Ето，Ани，остаряваш
Вияии，вече побеляваи，
гасне младий，буйний skap．
Нал усешаш и кръвта ти，
kак ти казва толкоз пъти
Ани，Ани，Веч си стар！
Млаgините забрави ги，
иалувkите остави ги，
не мисли веч за льбов
Да посрещаи с черна жалост
горчивата тежkа старост，
oтсега бъди готов．．．
 maka：„Ha abmopume на отметkama лобВеобилно ще peka， 8 сеВерозапаgна реgakuия，„Деgината Ви．．．＂，А．И．＂． Oтчу之kgeниemo ме之kgy gBeme nokoseния，koumo трябВаше ，，gа разgелят＂симВолното наслеgстВо на 1989 гоgина，нараства，за gа се превърне 8 нетърпимост． ТоВа е неизменната участ 8 литературната история за gВе съсеgни nokоления，koumо търсят своето литературноисторичесko уmBържgаВане，неВъзможно е Bсяkо от mях gа не се onuma ga осъществи сВоята „gистинкиия＂（оразличаВане），gа не упражни сВоя нагон към признаване．

4．Хроника и вътрешен смисъл на неразгърналия се литературен сkанgал，наkратko．„Битката＂за „Аитературен вестник＂ли e？
Hanageниemo наg pegakmopume на „＾umepamyрен Beстник＂нямаше учленен kонkретен noBog．Случи се изнеВиgелица．Имаше сяkаш само преmekcmu：еgин от тях，остракирането на СилВия ЧолеВа kamo сраВнително omckоро работеш pegakmop．Сега，kогаmo слеguм хронологията на публиkаuиume，Bu＊gаме，че сканgальm е бил тьрсен，той е съзнателно провокиран．
Но литературните сканgали почти винаги имат ，gвойно gъно＂，те никога не са само за тоВа，kоemо се заяВява． （ИзслеgВал сьм еgин интересен литературноисторическu kазус：опита на $\Lambda$ logмил СтояноВ ga npucBou npeз 20－me списание „Хиперион＂，gа прогони ИВан РаgослаВов om собственото му изgaние；u genukатното самоотстраняВане на kpumuka u gopu koмnенсаторното изgаВане на еgни kpamkoтрайни „kритичесku страници＂ gо ВъзВръщането на силната фигура，на апологетически npegставяния noem Teogop ТраяноВ и влизането отново на ИВан РаgослаВов 8 праваma си．）
Makap Вече много omgaВна ga са напуснали „＾umepamyрен Beстник＂，Bogeuите noemu на nokoлението на 80 －me nроgълзкаВат ga смяmam，че Вестникьт е „техен＂，че им принадлежи по праВото на „пърВоучреgители＂．Те Вече не припознаßаm ЧemBopkama kamo cbou „gеца＂，uckam ga ВъзпроизВеgат отново makuBa „gеиа＂，но „gругu＂－съВсем „ноВи млаgu＂литератори，koumo nuшam „ноВа социална поезия＂．Можеше с осноВание ga си заgageм Въпроса： Всъщност спорьт（само）за „＾итературен Вестник＂ли е？ Повтаряните ардументи за неgоволстВото－ npekомерното „akageмизиране＂на uзgанието，лuncama на приемстВеност，неприВличане на нови аBтори，на млаgи хора－се bъзприемаха kamо несъщински．Та нали om YemBopkama kamo geŭcmBauu pegakmopu бяха останали само gВама，нали именно траguционната noлumuka на абсолlomна автономия на съответния Воgещ pegakmop npegocтавяха сВобоgume отново и отново． Всъщност－игнорираие се обстоятелстBото，че В „＾uтературен Вестник＂omgaВна бяха наВлезли－u kamo pegakmopu，u kamo ияла opga сьтруgници－нови хора，и то поВечето съВсем млаgu（gopu много често хаотично u без ясен качествен nogбор）． Всъщност nokолението на 80－me не признаВаше，че nokолението на ЧеmВорката е Възмъжало， еманиииирало се e u omgaВна gopu

се е разслоило．Тези，kоиmо бяха „останали＂ucmински ВъВ Вестника，nросто бяха прояВяВали стоически（npu днешните услоВия и на Вечен финансов неgоимък）Вече gесетилетия Воля ga npaBsm Вестник．И moВа е наŭ－ Важното，защото някой трябва gа праВи Вестниците ни． Бяха се ugентифииирали напълно с изgанието．В makaba ситуация，ако cu останал отстрани и си неgоволен－ просто праВиш ново изgание，заВързВаш полемика с „nрисВоителите＂и с „променилите линията＂，разбиВаш стратегиите им u ги проваляи 6 очите на чинателската публика．Инак признаВаш，че изgанието се е преВърнало В непоклатима институиия，която запушва Всички канали за комуникация．
Но Всъцност，за Всички нас，наблlogaВалите с ужас тази неразгърнала се gokpaŭ „братоубиŭстВена＂nosемиka， бе ясно，че Визираният no ckанgален начин Йорgан Ефтимов（финесьт u „неяснотата＂на поезията му и алтернатиВните му kpumически сь＊кgения npogъл＊аВаm gа gразнят мнозина）е бил Вьзnриет по неясни причини kamo една лесна плячkа，че Всъщност истинският прицелен е Георги ГоспоgиноВ（считан за прекомерно фаворизиран－от kozo？，или за неоснователно наgценен－ om gpyzu？，но и обожаван от огромната си фен－общност）， kakmo u goняkъge Пламен Дойнов（pecnekmupaщ Всичku сьс системността на многостранните си занимания）． Taka 8 най－„сканgалния＂брой 19－u на „＾umeратурен Beстник＂om 2016 г． 8 cmamия наИИиян Шехаgа за cmuхосбирkата на Владимир Сабоурин „Работникът и смъртма＂четем：„Книгата omхВърля epomukama на paznagume，om koumo В миналаma gekaga на Beka няkou abmopu nocmpouxa nucameлckume си блянове u ВпечатляВащи замърсяВащи Влияния 6 литературата ни＂ Tyk ясно се Вuзира kнигаmа на Георги ГоспоgиноВ „Балаgu u разnagu＂（2007），личната му nucameлckа биография．Makap gа не е 8 среg akmуалниme pegakmopu 3 „＾umeратурен Вестник＂，литературната личност на Георди Госпоgинов неизменно е Всреg постоянните ckpumu nрицели и на peg gруги amaku и негоgувания－u myk moва също nokaзва，че целта не е толкова и само „иитературен Вестник＂． Проф．Миглена Николчина gaBa сВоята интерпретация на конфликтната ситуация：„За мене общата причина（за moBa „kakBo ги събра＂Ани ИлkоВ，Владимир ЛеВчеВ，ЕgВин Сугарев и Румен＾еониgoв „около kayзаma ga kopuzupam gнешните му pegakmopu＂－бел．моя，М．Н．）е чуВстBото на неуgoвлетВореност на тази генерация，към която принадлежа．Това са силни поети，ярkи инgивиgуалности， интересни，страстни，akmußни личности．Усещането им $е$ е че не са оценени no goстойнство．Аз споgелям това усещане．Onumът обаче ga се стоВари неgоволсmbomo Върху тоВа изgание，koemо по силата именно на остаВената от осноВателите траguция се управлява на комунални начала от работещите $B_{\text {него，беше наистина }}$ u mъжна，u жалka глegka＂．
Но нека Всъщност напраВя съВсем лаконично обещаната хронология на ckанgала от лятото и есента на 2016 г． （мakap moBa ga ce okазВа еgна неВъзможна заgача－ga zо сториш，без gа Вземеш страна：четеш изkльчително силния mekcm на Димитър Камбуро8 и mu cmaba мъчно от тази серия от реВолlоционни изиеnku，npu koumo наистина „се omkaзва чоВеuko goстойнстВо＂ на kолегume，с koumo не просто полемизираш，а направо nсуВаш．Но слеg тоВа Вземаш „Избрано＂－то на Ани ИлkoВ и cu kазВаш－Все nak，големият поет Винаги има праВо．．．）． M maka，xponukama：
－на 8 април 8 клуб „Перото＂на НДК се npoBe＊ga guckyсия no nobog 25－zoguшнината от cmapma на „＾итературен Вестник＂；прозВучаВа фразата на СилВия ЧолеВа，че Ани ИлкоВ omgaВна настояВа за приВличането на млаgи хора，ВъзразяВа й Камелия СпасоВа，че тоВа се npaBu непрекъснато；
－ 8 бр． 16 на $\Lambda$ В от 20－26．04 Йорgан ЕфтимоВ публикува статията сu „Cnekyлата с млаgume＂＂，kъgemo четем： „Kогато обаче възгласът „Дайте път на млаgume！＂ e kpumuka，насочена кьм сегашнаma pegakuия на „＾итературен Вестник＂，moй звучи oue no－абсурgно． HanpaBo no занзибарсku．＂И още：„Ako nog gaßане на nът имаме npegBug nokана ga станаm pegakmopu на „＾uтературен Вестник＂，нужно ли е ga ce npoBukBa om cВоята безgна Ани ИィkoВ，mъŭ kamo pegakmopume на Вестника не се сещат сами？Aми ако си Взрян 8 nьпа си на единствен спореg теб защитник на промяната и търсач на нови гласове，ще си мислиш maka，moва е ясно．＂Това е истински бунт срещу сакрализираната фигура，именно той отприщва ckандала．
－В бр． 19 на $\Lambda$ В от 11－17．05．2016 а．Ани ИАкоВ излиза с антрефилето си „Към защитниците на kpenocтта＂ сьс следното обръщение：„Bue，koumo guckpeтно сme ВgъхноВили и тайно сте пpenognисали статията на „чоВеkа nıвх＂Й．Ефт．，Вече знаете kakBо сme напраВили， нали？Не сте „нараснали на пенис＂，сnopeg наивните вu очакВания，а точно обратното．Cъkpamuли сте се няkаk．＂ И gобавя naca＊，koŭmo Вече звучи не kamo ругатня，а kamo заплаха：„Прочее，обратното броене за Вашата „небиВала земя＂，фантасмагорично наgстроена наg остаmъците om „＾итературен Вестник＂，започВа точно gнес＂，omgолу gamama е „Гергьовgен＂；mekemът на Ани Иィkob e nogkpeneн от статията на Влаgимир Сабоурин „Cnekyлата на еguн някогашен млаg или поши лu са осноВанията на сkанgала＂；
－на 24．06．Eg8ин Сугарев，Влаgимир леВчеВ，Румен ＾еониgоВ，Ани ИлкоВ и Ирма ДимитроВа огласяВат своето omkрито писмо „Похитенияm „Аитературен Beстник＂－uли за наzлостma＂；ето началото на nuсмото：„Пишем това писмо，защото ни боли зараgи нравствената мизерия， 6 която е изпаднал вестникьт kойто някога съзgаgохме．Защото е омерзително gа buzgaиu kak изgанието，kоето осъществи големия пробив в литературата на 90－те，сега изсивява， издребнява，губи яух и хьс，превръща се 6 трибуна на няkаkва криворазбрана литературна толерантност от akagемичен тип．／／Вестникьт бе съзgаден от нас kато продължение на „самиздата＂от последните години на комунизма．Той беше политически，провокативен， gори контра－културен，ползваше непозволен дотогава „нецензурен＂език，pegakторите не премълчаваха нищо， с kоето не се съгласяваха В тогавашния културно－ политически kонтеkст，понякога pegakторите gори спореха еуин с друг．Това беше част от общото креgо －за пълна творчесkа сВобоgа，kakBато старата комунистическа цензура не позволяваше＂；наmamъk слеgВат обияните определения－не само „напълно заслужен сkанgал＂，но и „нравсmВен неgоимъk， наглост，nоgлост＂，„преВръщането Bu 8 kни＊ku пльхове，пиличримстването $B$ земите на ，жжесmokama нормализация＂；и още：„Аитературен вестник е не само оскВернен，той е похитен＂ $\mathbf{u}$ „Не можем ga простим и на себе си－за moВа，че с отmеглянето си gопуснахме ga се случи Всичко тоВа＂；само gemo не се ka3Ba，че това се е случило npegu nоВече оm gBagecem гоgини и че и политическата，и културната ситуация $B$ страната са Вече съВсем gруги，че Вестникът е отразяВал през гоgините тези промени；
－на 28．06．geŭстВащите pegakmopи на $\Lambda В$ излизат сьс своя отговор：„Непохитеният ，Аимературен Вестник＂или за реалността．До авторите на nucмото „Похитеният „Аитературен Вестник＂－или за наглостыа＂（отговорьт е поgписан от Амелия личева， Ани БуроВа，Иорgан ЕфтимоВ，Камелия СпасоВа，Мария КалиноВа，Пламен Дойнов）；mekcmьт започВа maka： „УВалкаеми автори на Omkритото писмо，／／отговаряме Ви въпреки неоправgаните обияи，kоито сте изсипали по наш адрес 6 писмото си．Вярваме，че все пак още имаме сили за разговор върху съдбата на＂Дитературен Вестник＂， Въпреки негативната кампания，kоято някои от Вас Воgят срешу сегашната реgакиия на Вестника．Основание ни
 казвате，че $\Lambda$ е е оцеля，защото никой не си е представял， че е по－голям от него．Takа е．Ние не сме по－големит от
АВ．Й Вие не сте．／／Ние Ви gьлким много и не сме го забраВили．За някои от нас сте били учители，приятели， кумири．Не приемаме обаче менторския тон，с който зачерkвате не просто нашите усилия，но и работата
 гояини．／／Да，Вие сте участвали 8 свзяаването на $\Lambda В$ ， но за да съществува той，не е достатъчен простият akm на неговото създаване．Нужна е ежеgневна грижа за неговото очеляване．АВ е нива，която някой трябва gа работи．В последните gвайсетина години，с изклlочение на Еgвин Сугарев，не сме Ви виккgали на тази ниВа＂；слеgВат omzoBopume на четириme обВинения：за akagемичесkuя тон на Вестника－„сnopeg нас Връзката с УниВерсиmema е от жизнено значение за $\Lambda B^{" ;}$ ；за мнимото ，похищаВане＂ на Вестника；за неоспоримия престиж на Ани И＾kоВ－но „kakmo Ани ИлкоВ има праВо ga изрази сВоята позиция， maka $u$ ние，pegakmopume имаме nравото gа изразим сВоята＂；за „бастисВането＂на СилВия ЧолеВа－Всъщност „през последните gВа месеиа тя не участва 8 засеgанията на pegakuионнаma kолезия и на npakmuka се самоизолира＂； и финальт：„Слеg Bcuчkо казано и uзписано ние Все още naзим наgeжgama，че реалният разговор е Вьзможен，ako наистина Bu е ckъn ，＾＾итературен Bестник＂．Но с обиgu u произволни kВалифиkаuиu това няма kak ga стане＂； －nak $B$ същия gен огласява свое становище и четВьртият om YemBopkama－Бoŭko ПенчеВ；еmo този негов kpamъk mekem：

## ПРАВО НА УТОЧНЕНИЕ

До авторите на писмото „Похитеният „Аитературен Вестник＂или за наглостта
През гоgините реgаkтори на „Аитературен Вестник＂ gоброволно са го напусkали по слеgните причини：
1．Мързел．
2．Умора．
3．ЗахВащане с уруги занимания，осмислящи жиВота и осигуряващи прехрана．
4．nо малkо от всииkо изброено．
Напусkането на 1 В Винаги е било личен житейски избор и kато такъв не може gа бъgе основание за упралннване на морален терор върху ненапусналите．；
－на 31 loли EgBuн Cyzape 8 kачесmBomo си на npegcegameл（упраВител）на СъВета на учреgumenите на фондация „＾итературен Вестник＂cBukBа засеgание на този сьВет и воgи сьс себе си Влаgимир ЛеВчеВ，Румен ＾еониgоВ（kоито формално не са членоВе），Ани ИАкоВ и Ирма Димитрова；geŭстВащиме pegakmopu（Амелия ＾ичеВа，тя има пpaBo ga гласува u за Бойkо ПенчеВ， Пламен Дойнов，Йорgан ЕфтимоВ），kakmo u gругume

членоВе Миглена Николчина и ИВайло Знеполски, са nokанили agBokam, koŭmo ga zu opueнmupa 6 npaBama u заgълженията; слеg gебат е провеgено гласуВане относно реgoВностma на cBukаното събрание - груnama на EgBин Сугарев го губи с три на сеgем; Всьщност поgозренията на geŭcmВащите pegakmopu са, че се цели с BkлючВане на нови членоВе промяна на съотношението В СъВета; събранието се проВаля - груnama напусka, kamo Ани Икkов nлье на килима и npoue*kga: „Нещастници, комунистичесku ompenku". Това е негероическият финал. Сканgальт имаше и разнородни отгласи. Taka Вече 8 бр. 30 на АВ Пламен ДойноВ nuшe 8 статията си „Криза на равносмеmkama":
„Кризата на равносметката е неизбелна. Въпросът е koй kak реагира на нея. Или казано по-акуратно: Кой kak упраВлява тази закономерна криза. // В разгара на сканgала около „Аитературен Вестник" през тоВа лято виgяхме куп неуспешни опити за овладяването й. Няkои теглиха чертата и 8 конспиративното им съзнание блесна истината, че за неблагополучията 8 сьвременната итература е виновен преgи всичко този седмичник. После бързо персонализираха трагеgията, за да обвинят за личните си разочарования конкретни реgakтори от вестника. Нищо, че част от тях от години вече не са реgактори, но пък 6 преgставите на обладаните от кризата проgължаваха gа реgakтират иелия литературен *ubom."

Алексанgър KьосеВ npegynpe*ggaBa $B$ саŭma „Площая СлаВеŭkoВ" (10.08.2016): „В оноВа nъk, koemo e останало от малка, gухоВна България, малцина nоеmu, уguBumелни 8 съВъриената си автономия се kapam около „^итературен Вестник". Ама на смърm ce kapam принципно, нищо gруго не забелязват. // Ей, братя! На Anokanuncuс мирише иялата работа."
С Голямо заgоВолство се Bkлючва 6. „Марица" (бр. от 15.08) - орган на непрестанните amaku срещу Георги Госпоgинов. ЗаглаВието е: „Сканgал: мълчалив пре8рат Взриßu литературните сpegu. „Старецът" Румен ^еониgo8 noBege разгромяВащ noxog срешу Георги Госпоgино8 и останалите „млаgu" om „^итературен Beстниk"." А Румен Леониgob не само „зачерkBa" в стаmияma си „Мълчанието на плужеците" Георги Госпоgинов от cnucъkа на своите nриятели, казВа, че Bcuчko npu mяx 8 сегашния „イumepamурен Вестник" е "фалш, талаш и пластмаса", че той е „не разочарован, а направо разтърсен и от8ратен". Румен леониgов публикува и стенограма от проВалиломо се Свбрание на съВета на) учреgителите на Фондачия „Дитературен Вестник" (kонтрастенограма с посочени kopekuuu публикуВа малко no-късно и Амелия личева). C6ой разказ за събитията направи и Влаgимир левчев, kamo се onuma ga Внесе чрез статията си „ $\Lambda$ В и моральт 8 nолимиkama мuponloбu8 moн, ,ga ykpomu monkama"; moŭ m8ъpgeue за Въпросното събрание: „Иgеята беше maka ga можем gа поВлияем за известна промяна на pegakuионната noлиmuka, gа сътруяничим, а не gа изместВаме някого." Но нещата Вече бяха отишии m8ърgе gалеч. Труgно можешe ga ce npegnoложи, че pegakmopume B „^итературен Вестник" - не само членоВете на Чembopkama, но и noemecume u numepamypoBegkume - ще се самоотстранят. Или поне ще бъgат „омаскарени" завинаги npeg своите читатели kamo съgьржатели на „cmamykBomo". Om mяx ce uckawe - нито noВече, нито no-maлko, ga изчезнат, не само ga ги няма, но и никога gа не са били. Bu*game се, че този xоg с обявяването на gецата, на точно „тези gеиа", се интерпретираше kamo okaзал се напълно погрешен. Cnopeg мен noemume на 80-me наguениха санкииониращата мощ на сВоume kpumични послания. EguнстВенаma *epmBa ce okaза Временно самоотстранилият се Йорgан Ефтимов.
Но аз съвсем не смятам този неразгърнал се gokpaй сканgал за безсмислен, за kонтрапроgykтиßен. B sumературния живот makußа събития почmu Винаги са функционални: me omkрояВат стилови различия u полярни тематични gоминанти, gaBam mласъk на nроцесите на литературноисторичесkomo уmBър*gаване на nucamenckume общности и на обособяването на nucameлckume персони, nognoмагаm, ориентират читателите 6 техните преценки, избори, преgпочитания. За литературната ucтория работят kakmo pagukалните реВолоционни жестове и noBegения, maka u уравноВесяващите тенgенции.

17-25 เлии, 2019 г., София
П. П. Мисля си сега, слеg kamo направuх този литературноисторчески разказ, трябВа ли и аз gа бъgа обиgен за изречените хули. Та аз съм публикуВал по страниците на „^итературен Вестник" през последните gВаgесетина и повече гоgини gecemku, не - поне стотина статии, рецензии, слова и очерии? Иgентифицирал сьм се трайно с Вестниkа, той е и моят Beстник.

Tekстът е откьс от глава 6 „,итературноисторически обзорни сloжети" - том първи от „Kаk работи литературната история. Нови съчинения 6 три тома" на Михаил Неделчев. Tyk се публикуВа със ськращения.


## Mapzapuma Серафимова

Маргарита Серафимова е автор на три книги с поезия: „Жарита Серафимова е автор на три кници с поезия: (2017), „Неразрешимостmа на Великолепието" (2018) Преgemou четВърmama й kнига - „Земя и лlобов" (uзg.
Скрибенс). Нейни стихове са публикувани 8 периogukama на български u англиŭcku езиk. Номинирана е за gве български (Национален център за книгата - НДК и „ИВан НиколоВ") и за geBem межяуунароgни награgu за поезия.
*
Докато говорех, неВидимият часовник
от кръв в мен се изливаше,
също kато пясъчен, сьщо kато Bogonag.

Всемогъито настояще заяви
своя Вятър
отмени излииното.

Oт зала 6 зала -
така преминаВах от сВетлината 8 сянката
от пространстВата на gърВетата
м моите стаи
т повея 6 сльнцето, от прага
В тииината преg бялата завеса на прозореца.
Имах nokоя на голяма

## Mb*ът

Очите, с които съзерцавам света
В mях mой визкgа неговия смисъл.

Kато животно мълчах, kогато Buзkgах смъртта.
Когато пиувах наg нея, kато животно пеех.
Toba e Bcuчko

## Битие

Госпоgapyвах наg волsта си,
а тя бе в пространство от звезgи, скали, воgи.

## ВъзВииената еротика

Той и аз, както вървяхме, карахме четирите края на небето и земята ga се обеgиняBат.
Бяхме саваната, самата.

## ДиВите Воgи

Там, kьgето няма sхта, няма плувеи,
ияма злас, само скалите шепнат,
пам ие се гмурна.
Ще стана сянка на летлияа рибка.

BapoBukъm бе kpenocm.
Там се gвижкеха палма и незнайно gърво.
Споделяха царстВеността си в късния следобед.

## Свирепо място

За ga nobgигна gуха си, поgишах вrтър.

Мелkgy небесните тела блх $\mathbf{B}$ koskama си,
рибка 8 светлина.
Двuskex се.
*
Когато поставих изящния нар
на сВетлината на късния следобед, тя заигра по него.
Bugsx -
Всичко е в мимолетността.

В гъбините преg мен премина риба,
равна на съкровицето вътре 8 мен
и $з о$ отрази.
Станах царска особа

## CBugemeskama на стария площаg

Да, бях само един човек
без среgство за вечност
Нямам kakBo ga gобавя.

## Море в прозореца

Блх 8 kрасива стая.
Сърцето ми бе gругаде.

## Adoration

Прозрачните изумрудени Вълни,
времето и кръвта ми -
Всички течаха,
Всички към безкрая

Прекрасната пустои ме прие
B nperpbgkama cu.
Бях nтичkama ŭ.

Намерих прозорец kъм gъбокото синьо,
kъgeто gа искам да съм щастлива
бе уа съм щастлива.
Две принцови риби минаха.

Високите бели гребени gалече
Внезапно се вqигнаха.
Свобоgата ми.

Глеgах хотелския часовник на стената, еВтин, алуминиев, знаех, че ще ме наgзкивее.
Ще бъgе изхВърлен няkъgе, стрелките му равно ще отмер 8 ат, Когато единстВените посоки В мен ще бъgат корени на растения.

