**RENAȘTEREA**

Mai intai de toate trebuie sa le cer cititorilor iertare pentru toate greselile ortografice, gramaticale, tipografice ṣi alte greseli asemanatoare. Motivele pentru aceste greseli, sunt mari ṣi multe. In primul rand imensitatea operei. Pe cand am terminat nu mai stiam nici macar unde trebuia punct sau virgula. Orice carte pe care ati citito a fost editata de alte persoane decat autorul ṣi bineinteles specialisti in limba și gramatica Romana. Aceasta carte nu a fost editata de nimeni din mai multe motive. Motivele principale fiind foarte multe fapte istorice descoperite de mine, de asemenea evolutia limbii noastre ṣi felul cum s-a sfirṣit epoca glaciara. Dand scrierea pe mana unor specialisti Romani, pentru a edita corect cartea ar fi insemanat riscul ca totul sa fie pe internet mult inainte de cartea a fi publicata.

Poezia a fost compusa fara liniute de despartire unde se cere sau alte lucruri gramaticale, pentru ca poezia trebuie scrisa atunci cand vine ṣi daca mi-aṣi fi pierdut timpul cu nimicuri ar fi ieṣit nimic. In acelaṣi timp am scris o carte in Engleza in acelaṣi domeniu alternindule, care este mult mai complecta ṣi complicata decat Renasterea. Aceste doua carti impreuna sunt o imensitate ṣi numai dupa ce cineva le va citi pe amandoua iṣi va da seama de ce nu mai stiu nici macar unde trebuie pusa liniuta de despartire. Datorita faptului caci computerul meu are numai literele limbii Engleze totul a fost scris fara caciulitele ṣi virgulitele necesare alfabetului nostru. Acestea au fost adaugate de mine la sfarṣit ṣi mia luat aprox. 100 de ore, dar nu am avut ce face. In poezie trebuiau neaparat puse. Sunt sigur ca am sarit peste multe, asa ca va rog sa intelegeti de ce unele lipsesc. Poate ca exista o metoda mai rapida de a scrie litera ằ sau ṣ dar eu nu o cunosc ṣi a trebiut sa adaug toate aceste ciurucuri individual, lucru care a luat enorm de mult timp ṣi rabdare. Din aceasta cauza sunt puse numai in poezie.

Cartea scrisa in limba Engleza este intitulata *Why and How the Ice Age Ended & the True History of the Pontic [White] Race.* Este publicata de tipografia Lulu. Informatii la [www.lulu.com](http://www.lulu.com). De asemenea o carte mult mai concentrata de numai 180 de pagini intitulata *Ice* *Ages, Animal Extinctions and the Great Flood Explained* se gaseste la Amazon.com sub forma de e-book.

Introducere

Cine suntem noi Romanii? De unde am venit? Cand am venit? De ce ne numim Romani. In cronicile vechi scrie "cand stramoṣii nostri au descalecat in aceste meleaguri” Nu scrie ca au venit de altundeva, ci numai ca au descalecat.

In scoala am fost invaṭati ca poporul Roman sa format candva prin secolul al ṣaselea sau al saptelea ṣi caci cumva ne tragem din Latini. De unde ṣi cum sa ajuns la aceste concluzii nu ni sa spus, pentru ca acest lucru a fost un secret al academicienilor imi inchipui. Ce concluzii au astazi academicienii Romani nu am ideie, pentru ca din 1971 am trait in strainatate, cea mai mare parte fiind in America.

In 1982 am cumparat o mica ferma in Minnesota pentru frumusetea locului care avea un lac privat de 5 ha. ṣi se invecina cu aprox. 10000 de ha. terenul statului MN. Loc ideal pentru vanatoare de cerbi, acesta fiind motivul principal pentru care m-am stabilit acolo. Eram inconjurat de Finlandezi. La o petrecere la care am fost invitat, un gand neobisnuit mia trecut prin cap. Finlandezii toti semanau fizic cu Maghiarii ṣi limba lor sunằ foarte Maghiara pentru mine. Traind in Banat am auzit destula Maghiara ca sa recunosc limba dela primele trei vorbe auzite. Limba acestor Finlandezi suna exact ca Maghiara, lucru de care nu am fost surprins pentru ca stiam caci Finlandezii ṣi Maghiarii erau inruditi pe undeva. Dar ce aveam in fata nu era o chestie de rudenie indepartata ci de frati Gemeni. Daca as fi fost legat la ochi ṣi adus intre ei nu as fi putut spune daca erau Maghiari or Finlandezi. Stiam ca Maghiarii au venit in campia Panoniei in jurul anilor 900 ṣi ca Finlandezii erau deja in Europa in sec l D.C. Maghiarii au venit de pe langa muntii Ural nu din Finlanda. Aici era problema. Daca Maghiarii au fost Hunii din trecut asa cum am fost invatat din tot ce am citit, ṣi Hunii au fost Mongolii pe care ai stim noi astazi, cum este posibil ca Maghiarii sa semene atat de mult cu Finlandezii ṣi fizic ṣi in limba. Ca sa se intample asa ceva trebuia ca ṣi unii ṣi altii sa se amestece exact in aceiaṣi proportie cu alte popoare. Dar aceste popoare sunt despartite mai mult de 2000 de ani ṣi Hunii [Mongolii] au fost in Europa sub Atila in sec V D.C. cel putin 400 de ani dupa ce Finlandezii au fost despartiti de Maghiari. In acelaṣi timp mi-am adus aminte de faptul ca in armata intalnisem un baiat din Hunedoara, pe care al intrebasem daca sunt multi Unguri in Hunedoara. *Nu-i picior de Ungur in* *Hunedoara* a fost raspunsul. Normal este ca Hunedoara inseamna "orasul Hunilor" in limba noastra. Ceva nu era bine cu teoria academicienilor din toata lumea in aceasta privinta.

Dar mai erau ṣi altele. Multe alte observatii de ale mele care nu faceau sens. De unde ṣi-a primit marea Baltica numele, sau muntele Altai, sau Sahara, ori Pretanii [Britanii] ṣi dromaderul ṣi multe altele ṣi mai ales cuvantul Barbarii. Toate au ceva Romanesc in ele. De asemenea toate popoarele migratoare au aparut dintrodata pe teritoriul tarii noastre ṣi cum au aparut asa au disparut pe undeva in Europa fara urma.Na-u lasat limba, nu rasa ci pur ṣi simplu au disparut. Asa ne spun academicienii. Dar aceiaṣi scolari nu au explicatie de unde au aparut limbile Romantice, Italiana, Romana, Spaniola, Franceza ṣi Portugheza. Bineinteles ca teoria lor pune radacinile limbii noaster in Latina, dar aceasta explicatie e pentru oameni care nu au studiat Latina. Cum e posibil ca limba Romana si Portugeza de exemlu sa semene atat de mult intre ele incat eu care nu stiu portugheza deloc inteleg absolut totul cand un portughez vorbeste, dar un Portughez, Spaniol sau eu nu intelegem absolut ninic din Latina. In cazul meu ma refer la timpul dinainte de a studia Latina. Orcine a studiat Latina in adincime intelege ca aceste limbi nu au evoluat din Latina. Ma refer la adevarat studiu, nu la cateva vorbe asa cum se face in scoli astazi. Cine a studiat Latina asa cum am studiato eu, isi da seama ca nu e posibl ca toate aceste limbi sa semene atat de mult intre ele si in acelasi timp atat de diferit de Latina incat eu nu am putut intelege nimic dintrun text Latin pana ce nu am studiat bine Latina. Am inteles cuvintele individual dar textul nu l-am putut intelege niciodata. In plus limba Albaneza nu e altceva decat o Romana foarte stalcita ṣi limba Osetilor este o limba asemanatoare limbei noastre ṣi la fel limba Gruzina. In limba Turca am indentificat cam 20% din cuvinte a fi de origine Romana ṣi studiind cartea Istoria Secreta a Mongolilor totul s-a desvaluit cum nu se poate mai bine. Insuṣi cuvantul MONGOLI arata secretul. Aproape toata lumea astazi stie cat de GOLI sunt MUNTII din MONT-GOLI-a. Acum stiti ṣi de ce sa chemat muntele ALTAI. Dela in-ALTUI.

Aceasta Istorie secreta a Mongolilor scrisa original in caractere chinezesti pe care am studiato in limba Engleza, va rasturna tot ce am fost invatati despre Mongoli ṣi cine Mongolii au fost in trecut. Bineinteles ca apare intrebarea, de cum nimeni pana acum nu a rasturnat ceia ce eu prezic ca se va rasturna? E simplu. Scolarii din Vest sau Ruṣi care au studiat cartea nu au stiut a vorbi Romaneste. Fara indoiala ca ei banuiesc ceva dar nu indraznesc pentru ca nu au dovezi destule.

Istoria noastra a Romanilor este cu mult mai mare ṣi mai complexa decat cineva poate sa-ṣi imagineze. Inainte de a incepe descriptia istoriei noastre voi aduce vreo doua lucruri care va explica adancimea acestui subiect.

Verbul A CREA este folosit in aproape toate limbile Europene. Insaṣi CREATIA de care vorbeste biblia apartine acestui verb. De unde a aparut acest cuvant? Fara indoiala ca a evoluat dela cuvantul CREIER. Nu este **creier** nu este **creatie**. Numai limba Romana are cuvantul CREIER. In Latina e CEREBRUM ṣi in Greaca e EGCHEFALOS.

Sau sa luam cuvintele GARDA ṣi GRADINA.

Aceste doua cuvinte sunt in aproape toate limbile Europene. Seamana mult intre ele dar de unde e legatura. Intreband cativa Americani despre asemanarea acestor doua cuvinte GUARD ṣi GARDEN si ce parere au de originea lor, am primit tot felul de raspunsuri unul mai ridicol decat celalalt. Un raspuns care deṣi nu a fost corect, facea totuṣi un pic de sens. Explicatia a fost ca Regele sau Imparatul iṣi tinea **garda** in **gradina**. Bineinteles ca orice Roman stie ca aceste doua cuvinte au evoluat dela cuvantul Romanesc GARD. Fara gard nu a existat GRADINA. De aceia zicem IN-GRADIT. Si nu este oare GARDA un GARD de oameni in jurul celui pe care-l pazesc? In Latina cuvantul "gard" e SAEPTUS ṣi in Greaca e ERCOS care la randul lui este evoluat din cuvantul nostru CERC la fel ca ṬARC-ul ciobanilor. Dar nu numai atat. Nici cuvantul "garda" sau "gradina" nu exista in Latina sau Greaca. "Gradina" e HORTUS in Latina ṣi KAIPOS in Greaca. Si "garda" e PULAKAI in Greaca ṣi CUSTODIA in Latina. Bineinteles ca apare intrebarea de unde au aparut cuvintele GARDEN ṣi GUARD in Engleza, GARTEN in Germana, JARDIN ṣi GARDE in Franceza etc. Daca aceste cuvinte nu au evoluat din Latina sau Greaca atunci de unde? Deci numai doua cuvinte Romaneṣi dovedeste adincimea limbei noastre ṣi pune pe ganduri pe oricine are un pic de minte. Sunt foarte multe exemple asemanatoare, dar trebuie inteles ca suntem numai la introducere.

Cuvinte in limba Sanscrita se potrivesc cu mult mai mult cu limba Romana decat Latina.

Exemple:

Sanscrita................. Romana.................Latina

MRITA.................... MURIT.................... MORTUS

AP........................... APA......................... AQUA

ANA......................... HRANA................... CIBUS

SURIA..................... SOARE................... SOL

SUTA...................... SUTA...................... CENTO

RAJ......................... REGE...................... REX

Cum este posibil ca aceste cuvinte in Sanscrta sa se potriveasca cu mult mai bine cu Romana, daca limba Romana se trage din Latina? Este o imposibilitate. Dupa teoria lor, odata, demult nu se stie cand, Latinii sa-u despartit de vechii Indieni, ṣi-au format limba lor, cu cuvintele pe care le vedeti ṣi dupa aceia, altadatadata, demult nu se stie cand, noi Romanii ne-am tras din Latini ṣi dintrun motiv sau altul nu nea placut cuvintele Latine ṣi nu se stie cum am trecut din nou la cuvintele Indiene. Am folosit acest stil Machiavelic pentru a pune pe scurt explicatia scolarilor, pentru ca alta nu au. Aici e concluzia la care am ajuns eu. Un anume Bacus, de fapt a fost Vacus [Grecii nu au avut litera V] sau mai bine zis Vasile pe Romaneste, a pornit o campanie de cucerire de pe teritoriile noastre, care a ajuns pana in India. Cert e ca sa intors ṣi Grecii l-au numit Zeul DIONISOS care pe Romaneste ar fi DE-ION "fiul lui Ion". ION sau IOAN a devenit un mare Zeu candva dupa potop pe teritoriul nostru ṣi de acolo a aparut Latinul IOVI, Evreul IEHOVA ṣi un Zeu mai mic numit IOAN la Latini. Acest Vacus [Vasile] fiul lui IOAN a fost celebrat de toate civilizatiile antichitatii. Indienii, Egiptenii, Grecii ṣi Latinii l-au avut ca Zeu ṣi toti au spus ca el a colonizat India. Daca acesti scolari ar fi studiat din plin cartile antichitatii, asa cum am facut eu, ar fi ajuns la aceleiaṣi concluzie pentru ca nu e posibil a se ajunge la alta.

Problema pe care o au scolarii consta in faptul ca ei au declarat "surse primare" vechiturile pe care ei le scot din pamant ṣi le analizeaza in fel ṣi chip, declarand dupa aceia ca au descoperit mari lucruri ṣi tot felul de lucruri noi, nestiute pana acum de nimeni ṣi ei sunt "eroii". Cartile scrise in antichitate sunt declarate "surse secundare". Deci tot ce am aflat eu nu e valabil pentru ca am obtinut totul din "surse secundare". Problema lor e limba Romana. Limba Romana nu poate fi stearsa de pe tabla cum fac scolarii de obicei ṣi cand cartea scrisa in Engleza va fi publicata, va fi imposibil pentru scolari a nega adevarul.

Obiceiul nostru de a chema triburile [nu am alt cuvant] noastre dupa riul unde locuiesc, este unul dintre cele mai vechi din lume. Muresani, Argeseni, Olteni etc. Acest obicei de a numi oamenii dupa raurile pe care locuiesc este foarte vechi. Indienii sunt numiti asa dupa riul Indus. La fel ṣi Egiptenii sunt numiti dupa riul Egiptus. Nilul sa numit Egiptus pana in timpul unui rege Nilus care a facut multe lucrari in delta fluviului ṣi dupa aceia sa numit Nil. Numai noi Romanii avem acest obicei. Nici una din tarile din jurul nostru nu au acest obicei. Singurul loc in lume unde am intilnit acest obicei, este in Sinaloa, Mexico la un neam de oameni care se cheama MAYO dupa raul Mayo care se varsa in marea lui Cortez. Nu confundati acesti MAYO cu MAYA care sunt in peninsula Yucatan. Acesti indieni MAYO din Sinaloa sunt blonzi si multi au ochi albastri. Am cunoscult cativa din acesti Mayo si unuia ai zicam „moldoveanul” pentru ca arata exact ca un Moldovean pe care al cunoscusem in trcut. Daca va mirati ca nu ati auzit de indieni americani blonzi, sa nu fiti surprinsi. Scolarii si oamenii de stiinta teoretici nu sunt nici pe departe atat de informati si inteligenti pe cat ati fost „educati” a crede.

Ana Comnena o printesa Bizantina care a scris istoria tatalui ei Alexius Comnenus vorbeste de Daci, Sarmati, Gaeti ṣi Skyti cu care tatal ei a avut lupte in secolul al XI lea. Cum e posibil asa ceva daca poporul Roman sa format in sec. VII sau VIII? Si daca Dacii, Skytii ṣi ceilalti au existat acum 8-900 de ani, oare nu e clar ca ṣi Dacii, Gaetii ṣi Skytii de acum 2000 mii de ani vorbeau aceiaṣi limba pe care o vorbim noi astazi. Herodotus a dat cateva cuvinte de-ale Skytilor de acum 2500 de ani ṣi inca se potrivesc de minune. SAGARIS a fost SECUREA, OIER ia zis Skytului care fara doar ṣi poate era OIER ca ṣi in ziua de astazi. De Amazoane spune ca au fost incrucisate cu Skytii. Cuvantul AMAZOANA impartit in trei cuvinte Romanesti A MEA ZANA dovedeste cine au fost Amazoanele cum nu se poate mai bine. Acelaṣi scriitor a dat numele riurilor de pe teritoriul Skytilor ṣi Agatyrsilor [Dacii]. Trei dintre ele ORGESIS [ARGES], PORATA [PRUT] ṣi MARIS [MURES] inca pastreaza numele astazi. Cum e posibil ca dupa 2500 de ani cand tot felul de barbari Turci, Germani, Mongoli ṣi cine mai stie de care popoare migratoare au trecut pe teritoriul tarii noastre pe o perioada de 1000 de ani, ca aceste riuri sa iṣi pastreze numele? Raspunsul e foarte simplu. Popoarele migratoare nu au venit de cine stie unde, ci au izvorit de aici. Nu e intamplator ca toate numele Barbarilor se potrivesc cu cuvinte Romanesti.

GAETI GATE-GATA

SARMATII SARI MA

IAZIGII IAZ [cei din iaz]

CUADII or CUAZII COADE or COZI [Motii]

PATINACII PATIT

OUZII [ HUNII ] AUZI

AVARII AVERE

GOTII au evoluat dela Gaetii ceia ce voi dovedi foarte usor

TATARII TATA

CAZARII CASA-CAZARMA

PARTII PARTE-DESPARTE

Skytii sau numit dupa un rege de-al lor care sa numit Scolus, spune Herodotus. Cuvintele Skytii ṣi Gaetii le scriu in acest fel, pentru a corecta pronuntia actuala care este Sciṭi ṣi Geṭi. Aceasta pronuntie s-a format greṣit datorita faptului ca in traducere, literele au fost scrise asa cum au fost in Greaca ṣi pronuntia noastra a grupelor de cuvinte este ca atare. Din moment ce vom rescrie istoria, e timpul sa corectam ṣi pronuntia numelor stramoṣilor nostri. E timpul sa devenim serioṣi ṣi temeinici in tot ceia ce facem. Ne-am lasat destul dupa altii ṣi se vede rezultatul dupa cat de greṣita este istoria noastra. Nici nu putem invinui scolarii din vest caci nu ne-au facut istoria corecta. In primul rand nu e datoria lor ṣi in al doilea, fara a cunoaste limba Romana e imposibil a rezolva istoria rasei albe. Deci dati-mi voie sa descriu pe foarte scurt istoria rasei albe, ṣi pe cat pare de imposibila descriptia, va rog sa ma credeti ca voi dovedi absolut tot ce va descriu in urmatoarele randuri in cartea scrisa in Engleza. Cartea scrisa in Engleza va fi tradusa in Romaneste in scurta vreme.

Nu stiu cand ṣi poate nu vom sti niciodata, [pentru ca nu prea am incredere in oamenii de stiinta pentru ca prea m-au mintit, ṣi iṣi schimba incontinu teoriile] cand s-au stabilit in coroana muntilor nostri caruia noi ai zicem Ardeal, oamenii care au dat obarstie rasei albe. De ce in Ardeal? simplu.

In primul rand sarea.

In al doilea rand pozitia geografica. Paralela 45

Al treilea, structura fizica a teritoriului si abundanta de alimente care cresc natural in Ardeal.

Sarea este cel mai important element pentru toate animalele lumii, inclusiv omul. Datorita faptului ca in perioada recenta sarea este din cale afara de abundenta, majoritatea oamenilor nu aṣi dau seama cat de necesar este acest element. Dar in antichitate, soldatii Romani au fost platiti in sare „SAL”, iar mai tarziu prima moneda Romana "SOLIDI" a aparut. De asemenea cuvantul "SOLDAT".

Pozitia geografica. In trecut ca ṣi in prezent, paralela 45 inseamna exact jumatatea intre ecuator ṣi polul nord. Indiferent de inclinatia axei pamantului aceasta pozitie este aceaṣi. Mai tarziu voi explica importanta acestei pozitii.

Structura fizica a terenului a fost un factor tot atat de important ca sarea ṣi pozitia geografica. Marea Neagra a fost cel mai mare lac din Europa in perioada Glaciala. Peste, pasari acvatice, apa dulce din belsug, bouri ṣi zimbri in campia din jurul lacului, ṣi nu mai vorbim de mamutii care au existat la vremea aceia. Sare, copaci ṣi pomi fructiferi in muntii care inconjurau lacul Pontus [Marea Neagra] au fost din cale afara de folositoare. Carpatii in nord, Caucazul in est, muntii Anatoliei ṣi Balcanii in sud. Mai important decat orice a fost ghinda dela stejari. Stejarii in termen popular se chiama „goruni” care nume a evoluat dela „ghinda”. Nu numai ca stejarii au ajutat tot felul de animale a supravietui datorita ghindei, dar ghinda a fost folosita pentru prima paine mancata de oameni. De aceia templele Europene au fost facute sub stejari ṣi la fel Druizi considerau stejarul ca cel may pretios lucru.

In timpul Epocii Glaciare clima a fost de numai doua anotimpuri; unul uscat, celalalt ploios. Dar ploile nu erau violente sau torentiale ci numai burnita. Riuri nu existau ci numai parauri, pentru ca ploile erau foarte incete ṣi topirea zapezilor nu exista. De unde stiu toate aceste lucruri?

Cand a avut loc acel Tsunami in a doua zi de Craciun in 2004, eram treaz deṣi era noapte in America. Deja ajunsesem la concluzia ca originea rasei albe a avut loc in jurul marii Negre ṣi ca limba Romana este centrul tuturor limbilor Europene. De asemennea stiam ca epoca Glaciala sa sfarṣit brusc, dar nu aveam ideie cum sa intamplat. Doi Americani William Ryan si Walter Pitman deja veniseta cu ideia, caci Potopul din Biblie s-a intamplat in Marea Neagra nu in Mesopotamia, dar au fost dovediti greṣiti, caci teoria lor concepea ca; era Glaciara sa terminat treptat ṣi oceanele sa-u ridicat incet pana cand apele au taiat canalul Bosfor ṣi au inundat lacul Pontic creand marele Potop. Au fost dovediti greṣit prin scoici ṣi alte dovezi care erau de apa dulce, nu apa sarata. Stiind ca epoca Glaciala s-a terminat brusc pentru mine a fost clar caci teoria lor a fost greṣita in privinta directiei apei dar nu in privinta locului. Daca epoca Glaciala s-a terminat brusc, asa cum am banuit eu, normal ca ghetarii topinduse au creat riuri imense, dintre care cea mai mare parte a mers inspre Pontus. Aceste ape umpland bazinul foarte repede a taiat Bosforul pentru ca trebuia sa se scurga undeva ṣi gasind crapatura in piatra din Bosfor, apa ṣi-a gasit scurgerea in marea Marmara ṣi de acolo mai departe. Faptul ca un mare potop a existat in Marea Neagra este dovedit prin descoperirea unor case la 150 de metri adincime in Marea Neagra pe malul Turcesc. Dar cum ṣi ce a facut aceasta terminare brusca a erei glaciare nu am avut ideie.

Acel Tsunami a venit exact la timp pentru a-mi clarifica lucrurile. Despre faptul ca marea sa retras ca sa vina din nou cu furie de nedescris, s-a pomenit mult in trecut, dar nimeni nu a luat in serios scrierile respective. Scolarii moderni au un stil special de a studia lucrurile ṣi de aceia nu stim nimic ce s-a intamplat in trecut. Acest Tsunami a dovedit ca Marcelinus ṣi Diodorus Siculus au avut dreptate cand au scris despre astfel de fenomene. Dar cel mai important a fost faptul ca un om de stiinta American a anuntat ca un mic lant de munti s-a format in oceanul Indian in locul de unde a pornit acel Tsunami. Dar ṣi mai important a fost declaratia ca axa globului s-a schimbat un grad. Noroc ca eram intins in pat cand am auzit caci altfel as fi cazut la pamant auzind de un asemenea fenomen. Acest anunt imediat mi-a rezolvat toate problemele. Era ora doua sau trei noaptea cand am auzit de schimbarea axei globului ṣi ma asteptam ca a doua zi toti scolarii ṣi oamenii de stiinta sa fuga pe strazi a doua zi strigand EURICA, EURICA, dar nimic. Nici macar o vorba a doua zi, saptamana, luna sau an. Nimic. Am spus catorva prieteni ṣi cunoscuti ca am descopreit cum sa sfarṣit epoca Glaciara pentru ca am crezut ca nu sunt eu singurul care ṣi-a dat seama de ce sa intamplat. Vazind ca Scolarii ṣi oamenii de stiinta nu spun nimic, am continuat scrierile mele ṣi nu am mai mentionat nimic. Dar unii dintre cei care au auzit dela mine despre sfarṣitul epocii Glaciare au fost foarte activi pe internet ṣi au raspandit teoria mea. Din fericire cei care au auzit ṣi au incercat ceva, nu au reuṣit pentru ca, ideia nefiind a lor nu au inteles exact ce ṣi cum s-a intamplat. Cu toata Hup-la de astazi despre incalzirea globului ṣi faptul ca Al Gore a primit premiul Nobel pentru aceasta imbecilitate, orice alta teorie nu este acceptata.

Problema lor, a tuturor este ca in cartea scrisa in Engleza care va fi publicata in curand, voi dovedi ca schimband axa globului inseamna mare schimbare de clima, ṣi nu este o teorie ci fapt, care e dovedit prin fizica ṣi logica. Axa globului poate fi schimbata prin doua feluri. Probabil ca sunt mai multe, dar eu sunt capabil de a intelege numai doua.

Un caz este o eruptie puternica, care aruncand o masa enorma la suprafata, creaza o forta egala in directia opusa inspre interiorul pamantului, care trebuie sa impinga ceva. Bineinteles ca nu poate impinge altceva decat pamantul. In functie de forta cu care impinge ceva trebuie sa se miste. Depinzand de pozitia Geografica, unghiul eruptiei ṣi forta exercitata, depinde ṣi cat de mult se schimba pozitia axei.In functie de cat de mult se schimba pozitia axei, se schimba clima. Daca in loc de 24 de Grade axa se inclina la 45, tropicul se muta la paralela 45. In aceasta situatie se poate creste porumb la cercul polar ṣi explica de ce sunt dovezi de vegetatie luxurianta la cercul polar. Odinioara poate tropicul a fost la cercul polar sau prin apropiere. In timpul erei Glaciare axa globului a fost mult mai dreapta decat este astazi. Cat de dreapta a fost nu stiu ṣi poate nu vom sti niciodata. Stiu numai ca nu a fost perfect dreapta, ci numai ca a fost cu mult mai dreapta decat astazi, datortita faptului caci au fost doua anotimpuri. Sunt foarte sigur de acest lucru pentru ca, ajunsesem deja la aceasta concluzie inainte de a afla cum sa schimbat clima ṣi inainte de a citi ce a scris Plato despre Atlantida, care s-a potrivit exact cu ceia ce scrisesem eu doi ani mai devreme. Riuri nu au prea fost ci numai paraiase, pentru ca toata precipitatia ce a trecut de paralela 46sau mai mult a cazut ca Zapada ṣi acolo a ramas. Pe deasupra vanturi ṣi ploi nu prea au fost, Golfstreamul nu a existat ṣi asta expiica canalele facute de Atlantii despre care vorbeste Critias in scrierile lui Plato.

Voi intra in detalii cand aceasta carte va fi reeditata cu poezia natiei pe pagina din dreapta a cartii ṣi evenimentele ṣi dovezile pe pagina stanga. Aducetiva aminte aceste pagini sunt numai o introducere.

A doua forma care poate schimba axa globului ṣi poate fi cu mult mai puternica ṣi eficienta este un asteroid lovind pamantul cum a fost cel de acum 65.000.000 de ani in urma, care a aterizat in peninsula Yucatan. Aceasta ciocnire se pare ca a creat disparitia dinozaurilor. Teoria Scolarilor care spune ca s-a ridicat niste praf in atmosfera care la randu-i a blocat soarele ṣi aceasta inconvenienta a distrus dinozaurii e o teorie tare fara de temei.

Un asteroid care a lasat urme ca sa se vada dupa 65.000.000 de ani, a facut mult mai multa dauna. In primul rand globul probabil ca s-a dat de cateva ori peste cap, apele ṣi dinozaurii s-au imprastiat peste tot ṣi tare putine vietuitoare au supravietuit. Este parerea mea ca atunci Ardealul nostru a fost o coroana de munti complecta ṣi apele din mare care au fost zvarlite de forta enorma au umplut bazinul, care a devenit dintro data plin cu apa de mare. Anii au trecut soarele, vantul ṣi ploile ṣi-au facut datoria ṣi pana la urma clisurile sau umplut cu sare care mai tarziu a fost descoperita de stramoṣii nostrii. Nu intamplator avem cuvantul OCNA. E dela cuvantul OCHI pentru ca sunt sigur ca "ochiul de sare" arata dupa o ploaie exact ca un ochi foarte mare, datorita transparentei. De mult nu sa-u mai vazut ochiuri de sare la suprafata [ocne] pentru ca sarea a fost exploatata de zeci sau sute de mii de ani pe teritoriul nostru. Cand Atlantii au venit in zona tarii noastre numai bunul Dumnezeu stie, dar sunt sigur ca sarea i-a oprit aici. Sarea a fost in trecut mai ceva decat aurul astazi. Oamenii ṣi animalele nu au putut traii langa Mare unde era sare destula, pentru ca nu au avut apa daca consideram faptul descris mai devreme; nu prea au existat riuri.

Cum de cred eu ca Atlantida a fost pe teritoriul tarii noastre? Interesant e ca ajunsesem la aceasta concluzie complect cu clima, poduri ṣi agricultura inainte de a citi descriptia Atlantidei. Clima, podurile ṣi Bosforul prea s-au potrivit ca sa nu ajung la concluzia ca PONTUS, numele dat de Greci Marii Negre, a venit dela Romanescul PUNTE, ṣi BOSFORUS, dela BOUR ṣi TRECE SFOARA. Legende vechi explica numele Bosforului ṣi Pliniu cel Batran spune ca numele vine dela "locul pe unde trec boii". Nici unfel de boi domestici s-au salbatici pot trece Bosforul. A fost clar pentru mine ca numele Bosfor la fel ca Pontus a existat inainte de Potop ṣi existenta canalului ṣi numele s-a pastrat datorita importantei geografice. Analizalizand harta Europei a fost din cale afara de clar pentru mine, ca bourii au putut trece din Asia in Europa ṣi invers numai prin limba de pamant dintre lacul Pontus ṣi marea Marmara pe unde trece astazi canalul ṣi fara nici o indoiala ca locul s-a numit ca atare.

In acelaṣi timp analizand aceiaṣi harta ṣi stiind cam pe unde a trecut linia ghetarilor foarte clar a reieṣit de ce Egiptenii ṣi Grecii ṣi bineinteles Atlantii au crezut ca Europa a fost o insula enorma. Toata partea din nord care au fost acoperita de ghetari a fost considerata apa inghetata. Mediterana ṣi Marmara inconjura sudul ṣi Atlanticul vestul. Ca acest teritoriu imens s-a chemat Atlantida de fapt a fost ALTANTIDA original, a reieṣit din analiza limbii Romane pe care am facuto pana la o foarte mare adancime ṣi la care am fost ajutat fara nici o indoiala de o forta divina, pentru ca un om nu poate ajunge singur acolo unde am ajuns eu. Aproape toate cuvintele din limba Romana se leaga unul de celalalt ṣi urcand dela baza piramidei limbii, ca pe o scara se poate ajunge la primele cuvinte. Eu am facut acest lucru.

Primul sau primele cuvinte au fost RA sau O RA si O NA. Ra fiind soarele si O NA luna. Egiptenii vechi lau celebrat pe RA sau RE ca Zeul principal, dar acest obicei nu a fost numai la Egipteni ci la toate popoarele care sau tras din supravietuitorii Potopului care s-a intamplat in Marea Neagra. Natia care se cheame astazi Romani e singura natie care nu a parasit teritoriul dupa Potop. Toti ceilalti, Slavii ṣi Maghiarii ṣi restul de Europeni se trag din aceiaṣi natie, dar dintrun motiv s-au altul au parasit teritoriul iar Maghiarii ṣi Slavii din jurul nostru s-au intors mult mai tarziu. Bineinteles cu limbile mult schimbate. Datorita faptului ca poporul care se cheama astazi Romȋn nu a parasit niciodata teritoriul ṣi nu a fost niciodata cucerit decat partial pe o perioada scurta de 150 de ani de Romani ṣi dupa aceia fiind vasali Turcilor care nu a afectat limba ṣi obiceiurile, limba s-a pastrat mai intacta decat oricare alta. Teritoriile cucerite de altii ca de exemplu Anatolia, Ungaria, Polonia, Ucraina, etc au avut limba cuceritorilor impusa ṣi limba originala [pe toate acele teritorii sa vorbit limba noastra] a disparut. Limba noastra s-a vorbit din Anglia pana la Altai ṣi de fapt ṣi mai departe in est, pana la pacific ṣi din Scandinavia pana la Sahara. Acesta a fost extinderea Barbarilor a caror descendenti cei mai apropiati sunt Romanii care sau pastrat datorita Carpatilor. Populatia in munti nu poate fi cucerita daca este destul de mare intro singura natie ṣi Carpatii facand un cerc a primit incontinuu dea lungul secolelor Bartbarii infranti care sa intamplat, cam intodeauna datorita luptelor intre ei, conducere dezastruasa, sau mai bine zis amandoua in acelaṣi timp.

Caci Ra a fost numele Zeului nostru in trecut reiese foarte clar din analiza limbii Romane. Cuvantul SOA-RE a evoluat dela SUS E RE. Cuvintele RA-SARE ṣi A-PUNE au fost odata "ra-sare ṣi ra-pune" ṣi dela RA-PUNE avem cuvantul RAPUS "omorat,la pamant". Fiind copil in Banat am auzit de multe ori batranii zicand „raspune soarele” in loc de „apune soarele”. Deci in dialectul Banatean sa pastrat vechiul RAPUNE. Cred ca nu e nevoie ca si in cartea scrisa in Engleza sa explic in amanunt ce inseamna RA-sare sau RA-pune. Cuvintele sunt autoexplicabile. Sau cuvintele RE-ligie care inseamna "legat de RE", ori O-RI-gine care la randu-i inseamna "ne tragem din RE". Cuvintele RA-R, MIE-RE,U-RA etc. sunt din cale afara de autoexplicabile. De asemenea prefixul P-RE sau P-RI. Ori terminatiile Gramaticale care inseamna orice forma de REFACE-RE, care pune automatic limba Romana deasupra tuturor celorlalte.

INFRANGE-RE

DISTRUGE-RE

RE-FACE-RE

RE-INTREGI-RE

ABSOLVI-RE

RE-UNI-RE

RE-VENI-RE

RE-STRANGE-RE

INDRUMA-RE

CONSTRANGE-RE

Ati prins ideia. Este RE cel care le face ṣi le rezolva pe toate.

Zeul MARTIE este acelaṣi. A aparut dela MA-RE-TIE. Acum stiti de ce purtam martisorul in piept in luna martie ṣi de ce suntem singura natie care are acest obicei. Cand Zeul Zalmoxes a aparut, nu la inlocuit pe Zeul Martie [RA] ci a fost un mare om care a devenit un reprezentant al neamului la Zeul cel MA-RE. Un fel de intermediar caci Martie era mult prea mare ṣi departe pentru oamenii de pe pamant.

Acum hai sa vedem cum a devenit numele ALTANTIDA.

Dupa parerea mea orasul insaṣi a fost localizat in nord-vestul lacului Pontus ṣi este acum sub nivelul Marii Negre undeva spre est de Constanta. Cum se poate localiza acest oras s-au alte localitati am scris in cartea scrisa in Engleza ṣi veti afla toate amanuntele la care va-m starnit curiozitatea, atunci cand aceasta carte va fi publicata ṣi tradusa in Romaneste. Sa nu ma intrebati de unde ṣi cum stiu aceaste lucruri caci nu va voi spune deocamdata, dar cand TAURUL a fost sacrificat pe ALTARUL INALT Preotul a spus trei cuvinte. AL TAU RA. Dela aceste trei cuvinte a aparut cuvantele ALTAR, TAUR ṣi IN-ALT. De asemenea BALTA, ALTUL etc. Dela Altar a evoluat Altantida ṣi candva in trecut din ALTANTIDA a devenit ATLANTIDA.

Aici e evolutia cuvintelor

AL TAU RA

ALTAR

AL TAU RA

TAUR

ALTANTIDA

IN ALT

ALTUL

BALTA

Dupa descriptia lui Plato Altantida s-a intins pana la Atlantic ṣi orasul Cadiz a fost numit dupa unul din regi Altantidei. Faptul caci Cadiz a supravietuit Potopului explica de unde ṣi cum oceanul Atlantic are numele. Cadiz fiind pe malul oceanului apa s-a numit ATLANTIC pentru ca, a se ajunge la orasul Cadiz pe apa, trebuia ieṣit din Mediteraniana ṣi intrat in apa „Atlantilor”.

Dupa Potop, s-au sfarṣitul erei glaciare ori schimbarea axei pamantului, spunei cum vrei, dar e acelaṣi lucru, mare dezastru i-a lovit pe supravietuitori. Clima s-a schimbat complect, au venit iernile grele, mari ploi ṣi mari vanturi, lucru cu care Barbarii [Altantii], nu au fost obisnuiti. Bineinteles caci cea mai mare parte a luato spre sud, dar cu noua clima au aparut mari schimbari in nord. A aparut Golfstreamul care a facut nord-vestul Europei destul de placut iarna dupa cateva mii de ani. Oricum, dupa potop Barbarii au plecat in toate directiile ṣi au populat aproape toata emisfera nordica. Populatiile locale au fost distruse, supuse sau asimilate, dar practic nu a existat decat o singura limba majora in emisfera nordica.Trogloditii ṣi Chinezii de astazi au fost desconsiderati ṣi negrii din Africa subsahariana nu au fost cunoscuti. Cand Grecii s-au ridicat ṣi au format limba Greaca, care nu este altceva decat o elevatie a limbii Barbarilor datorita civilizatiei, au devenit doua limbi majore. De aceia Cicero spune zicala Grecilor "toti oamenii Barbari sunt sau Greci". Aceasta zicala Greaca a aparut pentru faptul ca unde mergeau Grecii dadeau de Barbari. Termenul Barbar nu a fost ceva murdar ci s-a referit la toti cei care vorbeau limba Barbarilor ṣi fara indoiala iṣi ziceau Barbari sau Barbati. Una dintre dovezi este faptul ca Grecii cunosteau foarte bine fosta civilizatie Egipteana ṣi FAPTUL ca unii zei au fost imprumutati dela ei, dar le spuneau Egiptenilor Barbari. Ca vechea limba Egipteana se potriveste mult cu limba Romana voi dovedi in cartile viitoare. Dar pana atunci analizati numai faptul ca cobra ridicata in pozitie de atac [simbolul Faraonului], se chema URAE ṣi insemna "URA dela Zeu". Numai limba Romana are cuvantul URA. In limba Engleza exista ceva asemanator "WRAT of God",care inseamna "ura sau pedeapsa dela Dumnezeu". Acest WRAT este folosit numai in aceasta sentinta, cuvantul independent nu exista. Lingvisti nu au ideie cum a ajuns acest WRAT in limba Engleza, dar totul este explicat in cartea scrisa in Engleza.

Cat de veche este civilizatia Egipteana ṣi daca a existat inainte de potop ṣi Sfinxul ṣi piramida Cheops au fost facute cu mult mai devreme cum spun unii [deci inainte de Potop], nu stiu, dar din spusele lui Plato reiese ca Egiptenii au facut parte din Altantida. Care este adevarul in privinta Sfinxului nu pot spune pana cand nu voi analiza lucrurile personal, pentru ca eu am ajuns la punctul unde nu mai cred pe nimeni. Scolari, oameni de stiinta, metereologi, ecologisti, si altii se intrec unii pe altii in mincuni, pur ṣi simplu pentru faptul ca sunt platiti din fonduri publice ṣi trebuie incontinu sa vina cu lucruri noi ca sa zica ca fac ceva ṣi nu sunt platiti degeaba. Dupa cum vedeti din ceia ce am prezentat, lucruri noi sunt destule de gasit, dar pentru ca nu au venit dela ei, sunt sigur ca se vor opune cu vehemanta. Cert e ca vor pierde. Dovezile pe care le voi aduce vor fi ca un Tsunami lingvistic ṣi unul istoric, imposibil de contestat.

Gotii au fost Gaetii, Hunii au fost strabunii nostrii, la fel Sarmatii, Skytii sunt Moldovenii de astazi, Tracii inca exista, Macedonenii sunt din neamul nostru, Avarii au fost Hunii de mai tarziu ṣi apoi Banatenii de astazi. Nu e o simpla coincidenta intre cuvintele AVERE ṣi BANET care inseamna acelaṣi lucru ṣi in acelaṣi timp ṣi Avarii ṣi Banatenii au trait pe acelaṣi teritoriu. Tatarii ṣi Mongolii au fost din neamul nostru care s-au pierdut datorita faptului ca ṣi-au luat 20-30 de neveste din natiile cucerite ṣi s-au raspandit peste toata Asia. Arabii vechi au fost inruditi cu noi, insuṣi cuvantele ARAB ṣi BAS-ARAB dovedesc acest lucru impreuna cu o sumedenie de dovezi ce voi aduce mai tarziu. Evreii originali au fost Traci de pe riul Hebron care astazi se chiama Marita ṣi numele de Judei a aparut dela Juda Macabeul, iar numele Juda a aparut dela cuvantul nostru JUDE "judeca-judecator". Arameii sau numit asa dela cuvantul nostru Aramiu [numai limba Romana are cuvantul ARAMA]. ISUS nu se potriveste intamplator cu cuvintele E SUS, sau MARIA cu MARIA TA, sau PETRU cu PIATRA, ori PAVEL cu PAVEAZA. Numai limba Romana are toate aceste coincidente, care nu sunt coincidente deloc, pentru ca atunci cand voi prezenta celelalte mii de coincidente devine fapt.

Stiu ca e de necrezut dar am avut absolut toata limba vorbita de strabuni inainte de Potop in cap. Motivul ca limba Romana are cea mai complexa gramatica din lume nu e intamplator. Daca cineva se opune acestei pareri sa ia in considerare ca am invatat limba Italiana, Germana, Spaniola, Engleza ṣi am studiat din plin limba Latina ṣi in plus am ideie de limbi pe care leam auzit ṣi am pus intrebari care putini oameni au avut ocazia de a le pune. Fara nici o indoiala ca nimeni nu a studuat compozitia ṣi structura limbii Romane nici pe departe in felul in care am studiato ṣi analizato eu. Deci oricine se va opune la ideile care le expun ma indoiesc ca a invatat lucrurile asa cum leam invatat eu.

De exemplu: de ce folosim cuvintele CATANA si SCRIJELIT?

A plecat CATANA e un termen popular din cale afara de folosit. De unde a aparut acest cuvint care nu are nici o legatura ce armata? In al doilea rand cuvintul **soldat** e masculin iar **catana** e femenin. Pare ca nu exista nici o legatura si nimeni nu mia putut raspunde la intrebarea; *de unde a aparut termenul* *CATANA*? Am intrebat multi oameni cu multa scoala si din diferite parti ale tarii in tinerete, dar nimeni nu a venit nici cu cea mai mica explicatie. Numai dupa ce am studiat cartile antice personal si am analizat limba romana in felul meu personal, am realizat caci cuvintul CATANA a evoluat dela CAUTA [CATA] care a evoluat dela SCOATE si care a evoluat la ISCOADA. Skytii [Moldovenii, Osenii, Maramuresenii si Banatenii de astazi] care traiau in cocii [care acoperite] si migrau constant, trimeteau grupuri de tineri sub conducerea unui PREZBIT [om in varsta care sa PREA-ZBATUT cu viata si avea experienta] sa controleze imprejurimile si directia de inaintare a caravanei. Acesti oameni se numeau CATANE [ISCOADE]. Catanle plecau sa CATE [caute] imprejurimile de pericole si directia cea mai buna. De multe ori aceste catane erau trimise la distante mari si intoarcerea lor dura luni sau ani de zile.

Insemnatatea cuvintului SCRIJELIT [taeturi superficiale] la-m aflat cand am citit ca Hunii aveau obiceiul de a se SCRI-JELI atunci cand murea un conducator apreciat. Adica se taiau pe maini si fata ca sa asi arate durerea. Prima parte a cuvintului care este SCRI e dela ZGARIE. De la acest **zgarie** avem cuvintul **scrie** pentru ca primele **scrieri** au fost **zgariate** pe lut. Deci cuvintul SCRIE cu derivatiile in alte limbi este de origina Romana si nu invers. A doua parte a cuvintului SCRI-JELIT, care este JELIT nu trebue explicat pentru ca toti care au citit aceste randuri acum stiu de unde este cuvintul SCRIJELIT.

Deci cred ca absolut toti cititorii sunt de acord ca eu am abandonat invataturile istoriei si lingvisticii gresite si am pornit pe drumul meu foarte original. Nu am copiat nimic dela nimeni iar cand lucruri importante au fost descoperite de altii eu intodeauna mentionez implicatia altora.

Cu alte cuvinte tot ce am scris eu este cum nu se poate mai original. Academicienii Romani ṣi straini au fost invatati de altii ṣi ce au fost invatati greṣit s-a transmis in continuare greṣit. Acesta este motivul imensei diferente intre ce am descopert eu ṣi ce stiu scolarii. Din fericire circumstantele au facut de asa natura [de fapt au fost oranduite de Marele Prezbit „asa numesc eu ingerul meu pazitor”], ca nu am facut decat 7 ani de scoala elementara ṣi trei de profesionala. Cu toate astea ma-m zbatut foarte mult de a ma elibera de tot ce am fost invatat greṣit. Cineva care sa-r fi maturizat in scoala, cu alte cuvinte avand facultatea facuta fara intrerupere, niciodata nu ar fi putut descoperii nici jumatate din ce am descoperit eu datorita indoctrinatiei. INDOCTI inseamna "cineva care nu poate fi invatat" in limba Latina, dar recent termenul este folosit pentru cineva care este invatat greṣit. Deci cand spun ca Academicienii sunt indoctrinati, nu spun ca sunt oameni prosti [deṣi Academicienii in timpul comunismului au ajuns academicieni "pe linie de partid"], ci ca au fost invatati greṣit.

In privinta istoriei neamului nostru declar urmatoarele: Nu accept a fi corectat decat de o persoana sau persoane care au studiat scriitorii antichitatii pe care i-am studiat eu. Aici este numele lor:

HERODOTUS

PLATO

THUCYDIDES

QUINTUS DE SMIRNA

PLINIU CEL BATRAN

PLINIU CEL TINER

PLUTARCH

XENOFON

IULIUS CEZAR

AMMIANUS MARCELLINUS

EUSEBIUS DE CEZAREIA

CICERO

TITUS LIVIUS

ARISTOTEL

TACITUS

DIO CAṣIUS

SALUST

STRABO

APPIAN

ARRIAN

DIODORUS SICULUS

SUETONIUS

VIRGIL

POLIBIUS

FRONTINUS

LUCRETIUS

IOSIF FLAVIUS

PROCOPIUS

PRISCUS

JORDANES

ANA COMNENA

MICHAEL PSELUS

De asemeni carti extrem de importante pentru istoria ṣi limba noastra [ care este cea mai raspandita in lume ] sunt:

MARCO POLO

IBN BATUTA

BERNAL DIAZ conchistador cu Cortes

VEDAS

POPOL VUH un fel de biblie a Indienilor Maya.

GESTA FRANCORUM autorul anonim

ISTORIA SECRETA A MONGOLILOR aceasta carte este de o importanta enorma pentru Romani. Ma indoiesc ca academicienii nostri o au.

Trebuie inteles ca eu am studiat din plin acesti scriitori ṣi cartile susnumite, nu numai simplu citite. Am avut posibilitatea de a face bani serioṣi in ultimii cincisprezece ani in America, dar am abandonat absolut totul ṣi nu am facut altceva decat studiat, gandit ṣi scris, ṣi din nou, studiat gandit ṣi scris, cu mici intreruperi in Mexico spre a ma reface. Locul in Mexico mi-a fost daruit de **SOARTA** [nu intamplator acest cuvint in limba NOAST-RA este aproape exact ca **SOARE**], caruia scriitorii din trecut i-au zis FORTUNA "norocul", care de fapt este egal cu Romanescul HAR "dar dela Domnezeu". Fara acest loc de a ma reface mia-ṣi fi pierdut mintile. Deci orice persoana care se impotriveste la dovezile istorice ṣi lingvistice scrise de mine, sa se uite la lista de carti ṣi limbile pe care leam studiat ṣi daca aceasta presoana a facut acelaṣi lucru sau mai mult, atunci accept critica. Daca doua persoane se unesc una avind jumatate din studii ṣi cealalta jumatate apartinand celuilalt, nu e valabil. O singura persoana trebuie a studia totul, pentru a colecta ṣi impreuna un nume de aici, un cuvant din alta parte, o alta informatie din alta carte ṣi o dovada care explica o sentinta sau mai multe din diferite alte carti. Am citit [nu studiat ca nu am putut invata nimic din ele] cele mai renumite carti de istorie ṣi lingvistica care exista in limba Engleza, puse impreuna de cei mai mari scolari din Cambridge sau alte universitati ṣi va rog sa ma credeti ca nu fac doi bani, tocmai datorita faptului ca au fost facute de un colectiv sau persoane care nu fac altceva decat repeta ce au fost invatati. Eu stiu totul ce este stiut de Scolarii istorici si specialistii in etymologie, pentru ca am citit aceleasi studii si carti pe care le-au citit ei. Absolut tot ce este „descoperit nou” e publicat imediat si eu sunt un om care a fost intodeauna foarte ineresat si informat. De aceia eu pot separa tot ce stiu Scolarii de ceia ce am descoperit eu. Care va fi reactia lor cand cartea mea va fi publicata[in Engleza] nu stiu, dar mor de curiozitate.

Voltaire, Machiavelii ṣi alti scriitori mai moderni ajuta pe ici pe colo in a intelege trecutul dar nu au valoare istorica sau lingvistica pentru noi.

O carte care este extrem de importanta pentru noi este scrisa de un anume Ioanes Skylitzes, scriitor istoric Bizantin scrisa in Greaca. Cartea nu este tradusa in nici o alta limba ṣi nu inteleg de ce. O copie a acestei carti i-am dat unui calugar Roman numit Parintele Calist pentru a o traduce eventual la muntele Athos, dar am pierdut legatura cu el ṣi nu l-am mai cautat pentru ca rezolvasem toata istoria noastra fara aceasta carte, dar aceasta carte trebuieste neaparat tradusa ṣi publicata in Romaneste.

Un lucru foarte important pentru toti Crestinii din lume este in a intelege faptul ca vechiul testament nu trebuie inteles literar. Adica cuvint cu cuvint asa cum este scris. Mari dezbateri au fost inainte de a fi pusa biblia impreuna, daca sa fie adaugat vechiul testament in biblie sau nu. Un mare filosof crestin numit Apeles s-a opus cu multa vehementa vechiului testament. Dezbateri multe au fost intre filosofii Crestini ṣi Greci. Filosofii Greci atacau vechiul testament si lucrurile ridicole scrise in el. De exemplu potopul. Se stia in trecut ca potopul a existat, dar nu a existat nici o informatie in care sa scris ca apa a acoperit tot pamantul, decat in povestea lui Ghilgames. Potopul din biblie este de fapt o copie aproape identica din cartea lui Ghilgames. Numai numele oamenilor sunt schimbate. In acea poveste Noe a fost Upnapistin si Procritis a fost sotia lui. Deci filosofii Greci aratau cat de ridicol este faptul scris de Crestini, care declara ca pamantul tot a fost acoperit de apa inclusiv muntii cei mai inalti, sau ca o pereche din toate animalele de pe pamant au incaput in arca lui Noe. Iraneus unul dintre cei mai mari filosofi Crestini a explicat situatia.”*vechiul testament a fost impreunat de asa natura ca ṣi cei mai simpli oameni sa aibe ideie de cum a fost trecutul”.* Cuvintele dintre ghilimele sunt ale lui Iraneus scrise in al lll-lea secol D.C. ca raspuns filosofilor Greci. Deci insuṣi oamenii care au compus biblia nu au sustinut ca vechiul testament trebuie inteles literar ci trebuieste studiat numai pentru a avea ideie de trecut.

A accepta vechiul testament literar este o foarte mare greseala ṣi insistenta de a obliga copiii sa studieze vechiul testament ṣi al accepta literar duce la ateism. Cei mai inteligenti copii nu pot crede ca muntii Himalaia au fost acoperiti cu apa dela oricata ploaie ar fi in 40 de zile, ṣi in plus se stie exact ca cincisprezece coti de apa a acoperit varful cel mai inalt. Voltaire ṣi Nietshe au fost copii de peroti ṣi obligati sa studieze biblia pana au stiuto pe de rost. Stalin la fel a studiat seminarul pentru a deveni preot. Acesti oameni au devenit atei ṣi cei mai mari anticrestini tocmai pentru ca au fost obligati sa accepte vechiul testament literar. Eu personal am devenit ateu la virsta de 12 ani in mare parte pentru ca ai citeam bunicii biblia in timp ce ea iṣi facea treburile prin casa. Datorita faptului ca am avut o memorie foarte buna am tinut minte multe lucruri din biblie ṣi unele nu prea faceau sens. In acelaṣi timp am observant ca multe nume din biblie se potriveau cu actiunea. De exemplu Avram vroia foarte mult un copil. Dupa ce a avut copilul ṣi-a schimbat numele in Avraam. Deci A-VRAM …..A VRUT un copil. Iar cand a avut copilul a devenit A-VRA-AM. Deci ce AM-VRUT-AM. Iar sotia lui SARA seamana tare mult cu SARACA ṣi eu stiam din basmele citite ca in trecut femeii care nu putea avea copii I se spunea SARACA. Sau cand Moise cu oamenii lui a ajuns intrun loc care se chema MARA nu au putut bea apa pentru ca era AMARA. MANA primita in desert pe maini nu semana numai cu MANA-NCA, dar ṣi cu MANA pe care sa depus MANA. Ori I-SAC a fost dus sa fie SAC-RIFICAT intrun loc care se chema MORIA. Deci trebuia sa MOARA intrun loc care se numea MORIA. Ceva nu era bine. Numele din biblie prea se potriveau cu cuvinte Romanesti ṣi din cate stiam eu limba Ebraica nu avea nimic de a face cu limba Romana. Acum cand stiu ca Evreii au numele dela riul Hebron care astazi se cheama Marita ṣi ca au fost Traci ṣi Samarii vecinii lor au fost Skytii [Moldoveni], totul e limpede. Toate cartile din antichitate studiate de mine comparate cu vechiul testament m-au dus la o anumita concluzie. Oamenii care au compus vechiul testament au fost de o intelepciune de necrezut. Au incorporat toata istoria rasei albe intro carte relativ foarte mica ṣi au scriso de asa natura, de a fi placuta ṣi interesanta chiar ṣi pentru cei mai simpli oameni, exact asa cum a spus Iraneus. Biblia este cea mai inteleapta carte din lume, dar numai oamenii intelepti o pot intelege in mare adincime. Cand biblia este citita superficial pare o poveste interesanta, pentru un om intelligent. Daca acelaṣi om inteligent o studiaza mai adinc, pare pierdere de timp. Dar daca acelṣi om dintrun motiv sau altul continua sa o studieze in special dupa virsta de 50 de ani, intelepciunea bibliei nu are margini. Biblia a fost scrisa in Greaca ṣi raspandita peste tot unde limba Greaca a fost echivalenta cu Engleza de azi. Vreau sa stabilesc un lucru. Nu a fost scrisa de Greci.

Constantin cel mare a fost Dac din Iliria. Imperiul Bizantin nu a fost condus de Greci ci de stramoṣii nostri. Numai in Constantinopol s-a vorbit limba Greaca la curte ṣi totul a fost scris in Greaca pentru ca Barbarii aveau scrisul interzis. Datorita faptului ca legile codurile ṣi actiunile in instanta au fost scrise ṣi practicate in limba Greaca, impresia este ca Grecii au condus imperiul. Aceasta impresie e din cale afara de greṣita. Nu numai ca nu Grecii nu au condus imperiul, dar Grecii nici nu erau lasati sa aibe posturi inalte in imperiu. In cronicile scrise de un anumit Malalas din care au ramas numai fragmente scrie; citez “*Imparatul a numit un anumit Patrician Cirus, un filosof din cale afara de intelept ca primar al orasului [Constantinopol]. El mergea in trasura lui prin oras ṣi observind toate deficientele le corecta pentru ca era incoruptibil. Intro zi la hipodrom cand Theodosius era de fata [Imparatul], toti spectatori in cor au strigat “Constantin a construit, Cirus a refacut. Acesta e titlul lui Imparate”. Imparatul a fost din cale afara de suparat de aceasta cerinta a cetatenilor, dar i-a dat titlul cerut de oameni. Lui Cirus nu ia placut cele intamplate ca stia consecintele. Si a avut dreptate. In scurta vreme o vina I sa adus implicandul ci era HELEN adica Grec de nationalitate. I s-a confiscat propietatea ṣi titlul iar el a cerut azil in Frigia unde a fost uns popa ṣi apoi a devenit Potropop intrun loc numit Cotiaeum”.* Hai sa analizam un pic aceasta mica informatie. Daca Bizantinii au fost Heleni [Greci], cum de un om putea fi vinovat de a fi Grec. Scolarii din vest au venit cu explicatia necesara. A fost de religie Elena. Deci nu a fost Crestin. Daca asta a fost adevatul, atunci de ce nu a scris Malalas ca acuzatia a fost “Cirus a fost pagan”. Cuvintul era deja folosit din plin, ṣi PAGAN a insemnat exact “nu este crestin”. Dar hai sa admitem explicatia lor; nu a fost crestin. Daca nu a fost crestin cum de a fost uns imediat ca popa in Frigia. Este porunca in biblie „Timotei 3. 6” unde scrie ca nu poate fi facut cineva care a fost pagan si a devenit recent Crestin sa fie uns intro pozitie preotesca. Nu numai atat, dar a devenit Potropop in Cotiaeum in Frigia. Problema Scolarilor consta in faptul ca sunt specializati si pot fi darimati usor cu argumente aduse din alte surse. In ce limba a vorbit cu localnicii daca a fost Grec. Frigii nu vorbeau Greaca ṣi la ce foloseste un popa care nu stie a vorbi limba. Dupa numele orasului COTIAEUM putem sti ca nu au fost Grecesc. COTIS a fost nume Trac ṣi am citit de cativa regi Traci numiti Cotis. Cotiaeum a insemnat “orasul lui Cotis”. In nord de Dunare s-ar fi numit COTISOARA.

Intrun alt fragment am gasit urmatoarele.

*“Cand Roua a fost regele Hunilor, Emilzuri, Itimarii, Tunsurii, Boiocolii ṣi altii care traiau langa Dunare au trecut Dunarea ṣi sau aliat Romanilor [Bizantinilor]. Roua suparat a trimes Esla, unul din oamenii lui la Romani, amenintand ca va rupe tratatul cu Roma [Bizant], daca fugarii nu sunt trimeṣi inapoi. Doi Romani Plinta ṣi Dionisie acceptau sa mearga la Roua pentru a trata situatia. Plinta a fost Skyt, iar Dionisie Trac. Amandoi erau Generali de armata, ṣi amandoi au avut titlul de consul……………Cand Rua a murit, Atila ṣi Bleda au devenit regii Hunilor ṣi Plinta a fost ales ca ambassador”.*

Deci doi Generali Romani [Bizantini] unul Trac ṣi celalalt Skyt au avut titlul de Consul. Consulul a fost al doilea ca putere dupa Imparat. A fost cel mai mare titlu in Roma inainte de a devenii Imperiala. Daca Grecii au condus inperiul Bizantin ṣi Imparatii au fost Greci cum de au avut Consuli Moldoveni ṣi Traci. Unchiul lui Justinian, Justin a fost un ṭaran din Videriana in Iliria care nici nu a stiut sa citeasca. Dar a ajuns Imparat. Cum a fost posibil ca un Got dintrun sat numit Videriana [un nume cum nu se poate mai Romanesc] complect analfabet sa ajunga Imparat intrun Imperiu condus de Greci. Nu mai vorbim de faptul ca nu a stiut Greceste cand a ajuns in Constantinopol ṣi poate nu a stiut niciodata.

In privinta evenimentelor din timpul lui Roua cand Plinta ṣi Dionisie au fost Consuli in Bizant, stim ca sa intamplat un pic inainte de ascendenta lui Atila. Nu exista nici cea mai mica indoiala ca Hunii au fost Skyti, deci Moldoveni de fapt Basarabi ṣi mai tarziu au avansat in campia Panoniei, ṣi dupa moartea lui Atila sau destramat. Apoi sau numit Avari pentru o vreme [datorita avutiei] ṣi dupa ce Avarii au fost infranti de Carol cel mare, sau retras in muntii Banatului care s-a numit Banat dela cuvintul BANET sau dela cuvintul BAN care insemna Conducator. Acest nou titlu a aparut cand chipul conducatorului a aparut pe BAN. Dar acum apare intrebarea de unde este cuvintul BAN? BAN si BANCA se potrivesc de minune. De fapt nu pot fi despartite acest doua cuvinte. Cuvintul BANCA este cel mai interantional cuvint din lume. Dar numai in limba Romana exista cuvintul BANI si acest cuvint a existat deja in sec. XV in limba noastra. Fare indoiala ca a existat mult mai devreme dar nu am documentatie scrisa ca sa dovedesc acest lucru. Dar un lucru e foarte sigur. Nu au existat BANCI financire pe teritoriul nostru acum trei sute de ani. Dar cuvintul bani a existat. Atunci care este explicatia?

Totul e foarte simplu si exista documentatie scrisa.

Odata cu inventia **banilor** a aparut si **banca**. BANCA a fost nimic altceva dacat o BANCA din lemn pe care BANCHERUL avea banii expusi in piata pentru a schimba monezile din care schimbare pastra o mica cantitate de bani. La vechii Romani aceasta banca sa numit ARGINTARIA. In Greaca a fost TRAPESA. Doar in limba noastra aceasta *banca* se chiama BANCA. Gotii au imprumutat acest sistem bancar dela Bizantini si cand au cucerit Vestul au practicat acest schimb de bani cu BANCA. Daca un bancher a fost dovedit necinstit conducatorul natiei a poruncit sa i se RUPA BANCA in public. De aceia cuvintul Englez BANKRUPT se portiveste exact cu limba Romana. Gotii au invadat Anglia si o parte din ei au ramas acolo. Acesta este motivul ca in limba Engleza sunt cuvinte care nu se potrivesc cu nici o alta limba decat Romana.

Cum am spus mai devreme AVERE ṣi BANI este acelaṣi lucru. La fel AVARII ṣi BANATENII. De fapt cuvintul BAN ca titlul de conducator a fost in regiunea Banatului si Olteniei datorita faptului ca Hunni si Avarii au fost imens de bogati si au fost foarte bine organizati. Datorita bogatiei ei au facut banii cu chipul conducatorului pe moneda. Trebuie repetat ca nu stim nimic de cele intamplate pentru ca interzicerea scrisului la Barbari a fost atat de adinc inradacinata in neamul nostru, incat nici astazi nu exista vreun record scris in biserici. Nici macar botezul, casatoria sau inmormantarea nu este inregistrata in biserica. Deci sa nu ne surprinda faptul ca nu avem aproape deloc dovezi scrise in limba noastra. Interzicerea scrierii a fost un lucru foarte inteligent, pentru ca dorinta de libertate a stramosilor nostri a fost enorma. Oamenii care nu au legi scrise nu pot fi inrobiti de conducatorii neamului pentru ca legile daca nu sunt scrise nu pot fi aplicate. Nu merg mai departe cu aceasta explicatie pentru ca suntem intro introducere.

Oricum, cea mai mare dovada pe care noi o avem este limba si cand cartea scrisa in Engleza va fi tradusa in Romaneste totul ce am fost invatati despre limba si istoria noastra antica va fi daramat.

In privinta Hunilor orasul Hunedoara e o dovada indiscutabila. Inseamna “orasul Hunilor”. Nu a existat nici un Maghiar in Hunedoara de cand a fost Orasul. Aceasta relatie explica asemanarea dintre dialectal Banatean ṣi cel Moldovean. Le cunosc personal pe amandoua ṣi stiu ce vorbesc.

Aici prezint o lista a Imparatilor Bizantini din sec. lX ṣi X

Numele Imparatilor in Romaneste In Engleza copiat din Greaca

Anul

Constantin Vll 915 Constantine

Roman ll 959 Romanus

Nichifor ll Focas [Focosul sau Foc] 963 Nicephorus Phocas

Ioan l Tzimisce 969 John Tzimisces

Vasile ll Bulgarul 976 Basil Bulgaroctonos

Constantin Vlll 1025 Constantine

Roman lll Argyrul 1028 Romanus Argyrus

Mihail lV Paflagon 1034 Michael Paphlagon

Mihail V Calafat 1041 Michael Calaphates

Constantin lX Monomacul 1042 Constantine Monomachus

Mihail Vl Stratioticul 1056 Michael Stratioticus

Issac I Comnenul 1057 Issac Comnenus

Constantin X Duca 1059 Constantine Ducas

Roman lV Diogene 1068 Romanus Diogenes

Mihail Vll Duca 1071 Michael Ducas

Nichifor lll Botaniatul 1078 Nicephorus Botaniates

Alex l Comnenul 1081 Alexius Comnenus

Ioan ll Comnenul 1118 Manuel Comnenus

Orice om care are un pic de minte ṣi study observa imediat ca numele Imparatilor potrivesc cu mult mai mult cu numele Romanesti inclusiv poreclele, decat in Greaca. Singura porecla care potriveste cu limba Greaca este Stratioticus, dela cuvintul STRATEGOS “General”. Dar gramatica este fara nici o indoiala Romana in acest Stratioticus, care a fost scris asa cum este pentru ca toate scrierile au fost in Greaca. Un S a trebuit adaugat la sfarṣitul cuvintului ca sa potriveasca gramatica Greaca. In cazul poreclei PAPHLAGON cuvintul a ramas grammatical Romanste probabil pentru ca nu se putea adauga litera S la cuvint ṣi a face cuvintul correct grammatical PAPHLAGONUS suna bine in Latina, Dar nu in Greaca. Din tot ce am citit Grecii nu aveau porecle. Romanii aveau porecle, dar nimeni nu ne bate pe noi.

Toti Bizantinii vorbeau limba noastra, iṣi spuneau Romani ṣi de aceia noi ne numim Români. Cand Turcii au invadat Anatolia o mare parte din oameni au venit peste Dunare ṣi sau alipit populatiei locale fiind acceptati pentru ca vorbeau aceiaṣi limba. Galatia a fost o tara in Anatolia pana cand Turcii au cucerito. Fara indoala o parte din Galatii au scapat ṣi sau stabilit in Galatiul de azi. Pana acum toti oamanii au crezut ca ANATOLIA e cuvint de origine Greaca. Ia ganditiva cum ai spune pe Romaneste unei tari pe un teritoriu ANALT asa cum este Anatolia. Eu cred ca sar numi; ANALTIA. Acum sa comparam ANALTIA cu ANATOLIA ṣi cred caci cazul e rezolvat. Pentru cei care cunosc limba Greaca ṣi stiu ce inseamna Anatolia pe Greceste, tin sa le spun ca ṣi eu stiu. Dar suntem numai la o introducere ṣi ia prea mult explicatia cum a influentat limba noastra pe cea Greaca. Analtia a avut numele stabilit inainte de Potop cand Grecii inca nu existau.

Apostolii au plecat in lume sa propavaduiasca evanghelia. In ce limba. Ei au fost simpli pescari. Nu au stiut decat Aramaica. Strabo care a fost Trac din Amasia a spus ca Sirienii-Siracii se intindeau dela muntii Caucaz pana la Egipt. Cei din nord sau numit Sirieni Albi, iar cei din sud Arameii. Fara indoiala ca se numeau ARAMEII pentru ca aveau pielea ARAMIE. Limba Macedoneana nu a existat ca o limba separata. Au vorbit limba noastra. De aceia apostolii au mers mult in Macedonia. Vorbeau aceiaṣi limba. In Corint nu sa vorbit Greaca in timpul lui Isus Cristos. Un general Roman a distrus complect Corintul cu 200 de ani inainte. Orasul nu a existat pe o perioada de 150 de ani. Iulius Cezar a reconstruit orasul ṣi la repopulat cu oameni din Imperiu nu cu Greci. Fara indoiala ca se vorbea limba noastra ṣi de aceia Corintul a fost locul unde mergeau apostoli in Grecia. Este opinia mea ca biblia a fost scrisa in limba noastra in acelaṣi timp cu Greaca. Gaetii [Gotii]din nordul Dunarii erau deja crestini cu mult timp inainte de Constantin cel Mare. In limba Greaca nu a existat litera V. Din aceasta cauza in vest Sf. Pavel sa chemat Paul. Romanii foloseau litera V ṣi pentru U. Stiau cand sa pronunte V ṣi cand U in functie de cuvint. De exemplu in cuvintul SERVUS “rob / servitor / ajutor” era pronuntat ca litera V. In cuvintul GLVTEN “lipici” era pronuntat U. Cand numele apostolui PAVEL a fost scris, Romanii l-au citit PAUEL ṣi asa a ramas in west. Dar nu in est. Cum s-a putut transmie cuvintul PAVEL ṣi EVANGHELIA daca biblia a fost scrisa in Greaca ṣi litera V nu a existat in alphabet. Grecii pronuntau EUANGHELIA. Un anumit Ulfila, Gaet de nationalitate a tradus biblia in secolul lV intro limba Germanica [care are multe cuvinte Romanesti], intrun alfabet numit Runic. Acest alphabet este foarte apropiat de cel Chirilic. Litera V a fost rezolvata simplu intorcand litera U cu fundul in sus. Deci U s-a citit U, iar Ƞ, deciU cu fundul in sus a devenit litera V. In timpul Imperiului Bizantin datorita faptului ca limba Româna era folosita peste tot, scrierea din Greaca a trebuit sa faca schimbari ṣi litera V introdusa in scriere. Specialisti in Greaca veche ṣi noua pot analiza ce s-a intamplat ṣi cum. Nu au facuto pana acum pentru ca a existat conceptia ca Imperiul Bizantin a fost Grec. Datorita faptului ca teritoriile noastre au fost vasale Turcilor, nici un fel de study au fost facute in adevarata istore a neamului in ultimele secole. Perioada interbelica a fost numai de 20 de ani, mult prea scurt un termen pentru a desvaluii lucruri atat de noi si mari. Jumatatea de secol care a urmat a fost un dezastru din toate punctele de vedere. Dela caderea comunismului toata lumea e ocupata cu nimicuri datorita vrajei capitalismului care nu e inteles de nimeni in Romania. Ma indoisec ca Academia Romana are toate cartile pe care le am eu necesare pentru a studia corect trecutul nostru. Mult mai multe explicatii vor apare in acest subiect cand cartea scrisa in Engleza va fi tradusa in Romaneste.

Am spus un pic mai sus ca am devenit ateu la virsta de 12 ani. Lucruri extraordinare mi sa-u intamplat in viata la care nu aveam explicatii prin logica, dar nu am acceptat faptul ca exista o forta divina pana cand pur ṣi ṣimplu a fost imposibil pentru mine sa spun ca tot ce mi sa intamplat in viata a fost „intamplare”. Eu cred ca forta divina ma facut ateu cu scopul sa folosesc numai logica pana in anul 1990, ca sa pot observa ṣi analiza cat mai multe si cat mai bine. Oamenii cu credinta neintrerupta in Dumnezeu, devin leneṣi din punct de vedere intellectual pentru ca conteaza ṣi asteapta tot timpul sa fie ajutati de Domnul. Nu cauta explicatii, nu analizeaza lucrurile prea adanc ṣi nu utilizeaza logica. Domnul a trebuit sa ma treaca prin tot felul de incercari ca sa ma poata pregati pentru munca enorma care am depuso in ultimii doisprezece ani. Fara nici o indoiala cartea scrisa in Engleza va rasturna tot ce se stie despre istora rasei albe, formarea ṣi evolutia limbilor Europene. Limba Romana va deveni cea mai studiata ṣi analizata din lume.

Nu am nici cea mai slaba ideie care sunt cunostiintele Academicienilor Romani contemporani in privinta limbii ṣi istoriei noastre, ce progres au facut, sau daca au facut descoperiri noi, macar cat de cat asemanator cu ceia ce am descoperit eu. Acum vreo trei ani in urma am fost la un notar publc in Timisoara pentru a notoriza un documant. Nu va spun prin ce am trecut pentru a notoriza un document [care dureaza maximum 5 minute in America ṣi costa 2 dolari, dar daca ai cont la o banca ti se face pe gratis, pentru ca orice banca are un notar care indeplineste alte functii in acelaṣi timp]. In sfarṣit am ajuns la perioada finala, semnatura notarului care are un birou special unde intra numai notarul, Dumnezeu ṣi persoana oropsita care are nevoie de semnatura Mariei Sale autotputernicul NOTAR. Pe un raft sus la vedere erau doua sau trei ceasloave uriase pe care era scris cu litere de aur: **Istoria Romanilor scrisa de Academia** **Romana**. In primul rand ma surprins marimea volumelor. Scrierile lui Plato in volumul pe care al am acasa in Engleza are in jur de 1700 de pagini, iar cesloavele de pe raft pareau dublu ca marime fiecare. Ma-m intrebat pentru cine au fost scrise. Putini oameni pe pamant au citit atat cat am citit eu, dar uitanduma la ceasloavele respective ma apucat groaza. Oricum eram interesat din cale afara de mult, a afla cam ce stiu Academicienii nostri asa ca am intrebato pe Maria Sa Excelenta tuturor timpurilor doamna notar de unde a cumparat cartile. Dela un negustor ambulant a fost raspunsul. Clar ca nu aveam de unde gasi volumele pentru a le rasfoii un pic, asa ca am intrebato pe Maria Sa Excelenta tuturor timpurilor doamna notar, daca a citit ceva din cartile respective ṣi raspunsul fiind pozitiv, i-am spus ca ṣi eu studiez istoria neamului, dar din alte surse ṣi am rugato sa imi spuna un pic numai ce scrie despre inceputul neamului. I-am cerut prea mult Mariei Sale care ma sfatuit sa citesc daca vreau sa aflu ceva ṣi a repetat cuvintul citeste mai dihai decat Lenin care le spunea tuturor incompetentilor citeste, citeste, citeste. Am ieṣit din biroul Mariei Sale convins ca aceasta proasta nu a citit o carte in viata ei ṣi ceasloavele de pe raft [erau singurele] probalil erau facute din lemn ṣi vopsite frumos aratand a carti de inalta clasa, pentru a impresiona oropsiti ca mine, care pentru a notoriza un documant a pierdut trei zile.

Deci cunostintele mele in privinta studiilor facute de Academicienii Romani sunt limitate la ceia ce am invatat dela Maria Sa Excelenta tuturor timpurilor doamna notar, care numai bunul Dumnezeu stie cum a ajuns a fi notar, o pozitie foarte inalta in statul Roman actual, la care se ajunge numai cu pile ṣi care explica din cale afara de bine, progresul rapid al tarii. Nu e nevoie sa spun in care directie.

Nu am citit absolut nimic din scrierile Academicienilor Romani ṣi nu am ideie de cunostiintele lor, iar Academicieni straini sunt ramaṣi la sec XlX ṣi merg in jos. Introducerile la cartile care le am sunt facute de marii scolari, unde mentalitatea lor ṣi-o desvaluie fara de a-si seama. In ultimii zece ani nu am citit nimic scris de ei in afara de studiile Egiptului, care sunt mai mult fotografii, pentru ca nu stiu Scolarii nici pe departe pe cat pretind. Si la fel nu stiu nimic de descoperirile in China, care au fost sub movile mari de pamant [obiceiul Skytilor ], din dinastia ZOU care tare seamana cu ZEU ṣi unde sau descoperit soldatii de teracota a primului Imparat CHIN UANG DI sec. lll A.C. Interesant este faptul ca soldatii de teracota au toti mustati stufoase, unii au barbi, sunt de 2m. inaltime caracteristici pe care Chinezii de astazi nu le au. Pliniu cel Batran vorbeste de un anumit Rachias care a venit din Taprobane [Sri Lanca] al carui tata a fost in China, pentru cas facea negot cu ei. Dupa descriptia acestui Rachias, Chinezii erau blonzi, aveau ochi albastri ṣi erau mai inalti decat inaltimea normala.

Interesant este numele acestui prim Imparat CHIN UANG DI. .............Poate visez, dar DI a insemnat "Zeu", asa spun scolarii Chinezi. UANG sau UNG inseamna ṣi azi „Prinṭ"ṣi CHIN nu se stie de unde vine.CINE A FOST UNS DE DIO [ZEU] nu numai seamana tare mult CINE UNS DIO care seamana aproape la perfectie cu CHIN UANG DI, dar face sens, pentru ca regii ṣi Imparatii din vremea aceia se credeau zei, sau daca nu, cel putin au pretins ca sau tras din Zei, ori macar au fost asezati pe tron de vreun Zeu. In istoria Europeana "A FI UNS" a inseamnat ṣi inseamna a fi "ridicat" a deveni "SACRU". Preotii ṣi astazi sunt UNȘI. In Engleza cuvantul este ANOINTED care a evoluat fara nici o indoiala dela Romanescul ANAINTAT ori ANOIT. Deci Chinezul UANG sau UNG care inseamna "Prinṭ" ṣi care la vechii Mongoli UNG CHAN a fost echivalent cu PREOTUL IOAN de care vorbeste Marco Polo ṣi Istoria Secreta a Mongolilor, tare mi se pare mie ca a evoluat dela Romanescul UNG sau UNGE; evenimentul sacru cand Preotul sau regele a fost intradevar uns cu ulei pe frunte. Sau poate a evoluat dela dreptul "de a unge". „Eu UNG", insemnand "eu RIDIC, eu ANAINTEZ" in limba Romana. Faptul ca in nordul Chinei cuvantul RAZA este exact ca in Romaneste, ṣi soare este RI in Chineza, iar limba principala este MANDARINA, dela Europeanul MANDAR [a comanda], da foarte mult de gandit, considerand faptul ca litera R nu apartine vocabularului Chinez. Majoritatea Chinezilor nici nu pot pronunta litera R. In lucrurile desgropate in China sunt foarte multe sculpturi ṣi picturi care dovedesc fara nici o indoiala ca persoanele sunt Europene. Dar toate aceste dovezi artistice sunt atribuite vizitatorilor. Tare multi Europeni trebuie ca au vizitat China in acele vremuri, pentru ca tare multe sculpturi de ale lor sunt scoase la iveala.

O mare parte din poezie este dedicata limbii Romane, unde am incercat sa arat evolutia limbii ṣi faptul ca RE or RA a fost numele Zeului nostru ṣi credinta ca soarele a fost Dumnezeu. Primele cuvinte au fost O RA ṣi de acolo a evoluat SOARE, ARA, URA,GURA, RUGA, GAND etc. ARA a fost cuvintul “apa” si „foc” pana dupa potop ṣi URA “rugaciune”. Stiu ca e de necrezut, dar atat de bine am avut viziunea limbii incat am stiut nu numai ordinea evolutiei cuvintelor dar am stiut care cuvinte au aparut dupa potop. Limba vorbita de Altantii inainte de Potop a ajuns la un nivel enorm de avansat ṣi toate cuvintele au fost legate unul de celalalt coborind dela O RA ṣi O-NA din virful piramidei, pana la multimea cuvintelor care formau baza piramidei limbi. Gramatica limbii noastre a fost formata inainte de Potop ṣi bineinteles ca a fost superioara celei de astazi. Limba s-a deteriorat mult dupa Potop ṣi nu va mai fi readusa la nivelul care a fost niciodata. Greaca ṣi Latina au fost ridicate la un nivel inalt, dar nu au fost nici pe departe ca limba originala a Altantilor.

In poezie am inceput cu formarea cuvintelor si am incercat sa arat ordinea si legatura intre cuvinte. Cuvintele marcate din aceiaṣi strofa sau strofe apropiate trebuiesc analizate pentru a vedea legatura ṣi intelege relatia.

De exemplu:

Dar nu e mai mare dovada

De-cum cuvintul nost **CO-PII**

Caci pe **PA** ce-aducea **PI-TA**

**CO-PII**-ATULAU toti pruncii

Și **CO-PIE** a aparut

Foarte modern cuvant

Și-a **CO-PIAT** aceasta vorba

Intreaga lume pe pamant

Fata COPIAZA mama

Și devine-n cursul vremii

A mamei **COPIE** perfecta

Ca in pragul batranetii

Grija de parinti sa poarte

Celor care-au fost drumetii

Și ghidajul necesar

Pentru ea dea lungul vietii

Ca de fapt ce sunt **COPIII**

Sunt prunci ce-au **CO-PIAT** parintii

Ce cu totii au trait

Sub **A-CO-PERISUL** casei

Și **PA-RI-NTII** ṣi CO-PIII

Protejati de vrajba vremii

Langa **VAT-RA** inge-**RE**-asca

In placuta **CO-M-PA-NIE**

Cuvintul **PA** a fost in trecut folosit pentru termenul de “tata”, ca **RE-FERINTA** la Dumnezeu. De acolo a evoluat **PA-RI-NTE**.

PA, iar mai tarziu BA ori **BA-BA fiind** “tata”, **RE** sau **RI** soarele sau Dumnezeu. De aceia inca folosim **PA-PA** pentru tata. Cum a devenit **BABA** “femeie batrana” in limba noastra am explicat in cartea Engleza. Cuvintul international **COPIE** care se aflain aproape toate limbile Europeneiṣi are originea in limba Romana ṣi nimeni niciodata nu va putea contesta acest lucru, asa cum nu va putea contesta nimic din ceia ce am scris in aceasta carte.

Deci. **PI-TA** ori **PA-INEA**, sau **PA-NIS** [in Latina] a fost adusa de **PA** ori **BA.**

**PA-RI-NTE** inseamna: **PA** tatal, **RI** zeul, iar restul e scurt dela **INA-INTE**. Sper ca sunt destul de clar. **PA-RI-NTE** inseamna “**PA** zeul **RE** este inai**NTE**” de absolute totul. El a adus painea. Inainte de a se cultiva cerealele, painea se facea din ghinda. Ghindele erau fierte in doua ape, apa se arunca, iar ghindele erau framantate intrun aluat. Aluatul a fost copt ṣi a devenit **PA-NEA** care nu inseamna altceva decat,  **PA NEA** dat. Dar cuvintul **PAPA** “a manca” inca folosit in limba noastra, dovedeste ca la orice mancare I s-a spus **PAPA**, datorita faptului ca a venit dela **PA** Tatal ceresc. Deci Dumnezeu **PARINTELE** tuturor a dat prin natura mancare oamenilor. Tatal ṣi mama la rindul lor au adunat ghinda multa ṣi au tinuto pentru vremurile grele ṣi deci ei au devenit **PARINTII** copiilor la randul lor, asa cum Dumnezeu a fost **PARINTELE** lor. Cuvintul **GÎND** a evoluat dela **GHINDA,** pentru simplul motiv ca tot timpul **GINDUL** era la **GHINDA**. Ghinda a fost cea care a salvat oamenii in timpuri de **RESTRISTE**. Dupa cum vedeti a doua jumatate a cuvintului **RES-TRISTE** arata de unde a aparut cuvintul **TRIST**. Fara indoiala ca **TRISTETE** mare era atunci cand nu mai era nici **GHINDA** de mancare. La **RÎ-ND** a urmat **RU-GÎND** care nu este altceva decat **RA-GHINDA**. Cu alte cuvinte RA [te rugam] **GHINDA**.

Parintii ṣi cu copiii T**-RA**-ind sub acelaṣi **A-CO-PERIS** arata cuvintele **PIERE** și **PERICOL** de unde au evoluat. Fara **ACO-*PERIS*** este ***PERI*-CO-LUL** ca toti sa ***PIARA***. Și cine PIERE normal ca **PIERDE**. Sper ca ati prins legatura și cum au evoluat cuvintele.

Cuvintul original pentru **ACOPERIS** a fost **CUPA**. Cu alte cuvinte suntem **CU PA**. “cu tatal”. Limba noastra inca are acest cuvint. Toti stim ce inseamna „o **CUPA”** de tulei sau o **CUPA** de fȋn. Iar o **CUPA** din care bem vin este aceiaṣi forma, numai ca e mai mica ṣi intoarsa cu fundul in jos pentru a contine vinul. Deci pruncii fiind sub **CUPA** > **CUPA-RINTII** au **COPIAT** parintii ṣi pentru ca au facut acest lucru a aparut cuvintul **COPII**.

In casa a fost **VATRA** care a fost facuta din **PIATRA**. Cred ca e destula asemanare intre **PIATRA** ṣi **VATRA** ca sa nu explic mai departe. **FOCUL** original a **FOST** numit **PARA**. In basmele noastre termanul “foc ṣi para” e foarte des folosit.

**PA-RA** este dela **PA** “Tatal” ṣi **RA** “Zeul”. **FOST** a evoluat dela **PIERIT**. De aceia avem cuvintul **FEREȘTE**. Daca nu te **FEREȘTI**, ai **PIERIT**, deci ai **FOST**, nu mai esti. **PA-RA** a venit dela Tatal Ra, a ars tot ṣi **TOTUL** ars de [ **TATAL** ] a **PIERIT.** Deci a **FOST**.

De la acest **FOS-T** a aparut cuvintul **FOC**. Și dela **FOC** a evoluat **FAC**. Zilnic **FOC**-UL trebuia **FAC**-UT. Incetul cu incetul cuvintul foc a inlocuit cuvintul **PARA**. Vorba **PAR** este dela faptul ca **PARUL** [din lemn] era folosit pentru a face **PARA** [foc]. Cuvintul **PAR** se refera la lemne de o anumita grosime, prea gross sau prea subtire nu mai e **PAR**, ci bustean sau nuia. Motivul ca parul are dimensiunea respectiva, este faptul ca era marimea perfecta pentru foc. Nuelele sunt bune pentru a aprinde focul,dar nu tin mult. Bustenii erau prea groṣi ṣi nu luau foc. De asemenea a fost marimea care putea fi rupta fara scule grele ṣi carate la vatra.

Cine a vazut o padure noua crescand dupa ce a fost taiata sau arsa intelege imediat de unde vine cuvintul **PERIE**. “Copaceii sunt ca **PERIA**”. A fost o expresie pe care am auzito. Expresia inca exista in limba noastra. Deci dela **PARI** a evoluat la **PERIE** pentru ca o padurice de copacei desi arata ca o **PERIE** ṣi dela aceasta **PERIE** a evoluat la **PᾸR.** Și nu te **S-PERI-E** uni care te fugaresc cu niste **PARI** in mana? Sau ia gandestete la vechiul proverb “e destul o maciuca [**PAR**] la un car de oale”. Resultatul e un car de oale S-**PAR**-TE.

Cand capetele dela **PARII** din foc au ars capetele ramase nearse pareau “roase” de foc. In Greaca veche “foc” este **PIROS** sau **PUROS**. Socrates a spus ca acest cuvint a venit in Greaca din limba Frigiilor. Frigii erau locuitorii Traci din jurul Troiei in Anatolia care vorbeau aceiaṣi limba ca noi. Tinand cont de gramatica Romana, la present spunem **ARDE**, iar la trecut **ARS**. Deci daca **PARA** a fost “arde” **PARAS** a insemnat “ars”. De acolo **PᾸRᾸSIT**. Acest **PᾸRᾸSIT** a aparut cand oamenii morti erau arṣi. Și dela acelaṣi “ars” **PA-RAS** a aparut **ROȘ** ori **ROȘU**. Ma refer la culoare. Cu totii stim ca jaratecul devine **ROȘU** dupa ce flacarile sau stins. In acelaṣi timp cuvintul **ROS** a aparut, dela aspectul capetelor de lemne ramase nearse. Un copac **ROS** de un castor arata foarte mult cu capatul unui lemn ars [**ROS]** in foc.

Numai din aceste trei strofe ṣi cateva cuvinte, un lant de cuvinte s-a format care dovedeste prin legatura lor importanta limbii noastre pe pamant ṣi faptul ca este cea mai veche limba. De asemenea fara nici o indoiala este dovada clara, ca este cea mai apropiata de original ṣi ca nu s-a schimbat mult. Este singura limba in care se poate merge pur ṣi simplu pana la inceputul limbii. Celelalte toate au evoluat din limba Pontica cand dupa Potop Altantii sau raspandit in toate directiile. In nord Germanii, Slavii ṣi Balticii au fost o singura natie la inceput, dar mai tarziu sau despartit ṣi au devenit natii separate. Cei plecati in nord vest au devenit Maghiarii, Finii ṣi ceilalti inruditi cu ei. O parte din Barbari [Altantii] au ajuns in India, altii in Mesopotamia, Oriental mijlociu ṣi nordul Africii. Toti au vorbit aceiaṣi limba ṣi au apartinut aceleiaṣi natii. Dar locurile noi, plante ṣi animale noi, plus actiuni ṣi activitati noi i-a fortat incetul cu incetul sa schimbe limba. In partile sudice incrucisarea cu Trogloditii, a schimbat totul mult mai repede ṣi mai mult ṣi de aceia Arabii, Perṣii ṣi Indienii arata a fi rase ṣi limbi complect diferite desi original au fost din neamul nostru.

Toate aceste lucruri sunt explicate cu amanuntul in cartea scrisa in Engleza.

In privinta religiei eu cred ca am fost incercat mai mult decat oricine pe pamant in generatia mea de forta divina caruia noi ai spunem Dumnezeu. Prin logica am ajuns la concluzia ca nu este Dumnezeu la virsta de 12 ani ṣi tot prin logica, dar o logica mult superioara am constatat la virsta de 42 de ani, nu numai ca forta divina exista, dar ca eu am o sarcina de care nu puteam scapa. Tot ce am scris nu am facut de bunavoie, ci fortat de aceasta forta divina. In acelaṣi timp, sunt sigur ca nici un om de pe pamant ar fi putut realiza scrierile mele fara indrumarile ṣi ajutorul lui acestei forte divine , indrumari si ajutor care au venit intodeauna exact la timp. Cand i-am cerut o dovada intodeauna mia raspuns. Sa nu imi cereti sa spun cerintele ṣi dovezile pe care leam cerut ṣi primit ca nu voi spune. No voi spune pentru ca nu voi fi crezut. Am fost ateu pana la virsta de 42 de ani ṣi stiu ce inseamna sa spui in public anumite lucruri de care esti sigur ca sunt dela Domnul nostru chiar daca nu sunt atat de drastice. Legatura mea cu Dumnezeu nu poate fi destainuita pentru ca nu va fi crezuta nici de foarte multi Crestini, iar atunci ce sa mai vorbim de restul care de fapt conduc lumea astazi.

Pentru ca poezia e atat de noua ṣi tot ce e in ea e atat de nou, iar stilul atat de diferit, sunt sigur ca va fi greu a i se gasi rima. Citind cu voce tare usureaza mult acest lucru. Atentie mare trebuie data la fiecare cuvint ṣi citit exact asa cum e scris.

De exemplu:

Dar nu e mai mare dovada

Decat cuvintul “ nost “ copii

Dupa cum se vede nu am folosit literarul “nostru” ci popularul “nost”. Daca cuvintul literar „nostru” este folosit, rima este pierduta. Des am folosit termeni folclorici din diferite regiuni ale tari, pentru ca absolut toti termenii lingvistici si formele gramaticale folosit de neamul nostru fac parte din limba Romana.

Datorita faptului ca educatia superioara Romana a aparut numai dupa primul razboi mondial si elementele istorice ale neamului nostru au fost aduse din vest, noi am copiat toate greselile istorice facute in vest. De exemplu; un istoric German care a studiat istoria Gotilor in sec. 19 si a ajuns la cuvintul BALAN scris de Procopius si mentionat de scriitor „*BALAN inseamna ”cal alb” in limba Gotilor”* nu a avut de unde sa stie ca numai in limba Romana exista cuvintul BALAN. Istoricul a crezut pur si simplu caci cuvintul BALAN a disparut la fell ca Gotii fara nici o explicatie. Concluzia a fost ca acesti Germani numiti Gotii nu au lasat nici o urma prin teritoriile prin care au trecut. Concluzia mea este ca urme Germane nu sunt pentru ca Gotii nu au fost Germani ci Gaetii strabunii nostri si acesti Gaetii au lasat enorm de multe urme peste tot pe unde au umblat si aceste urme se vad imediat daca ne intra in cap caci Gotii nu au fost Germani ci Barbari de pe teritoriul nostru, carora li sa schimbat un pic numele dela Gaeti la Goti. Si acest Gotii au impus limba noastre in Italia, Spania, Portugalia, parte din Franta si parte din limba Engleza. Ce urme mai puternice poate exista decat limba noastra fiind impusa in jumatate din vestul Europei? In cartea scrisa in Engleza am darimat complect credinta ca aceste limbi au evoluat din Latina. Numai oameni din cale affara de prosti si incapatinati vor continua sa sustina aceasta imbecilitate. Cat va dura pana scolarii aroganti din West vor accepta dovezile scrise de mine? Asta numai Dumnezeu stie.

Trebue sa aduc la cunostiinta Romanialor caci datorita faptului ca anumite nume scrise de Romani si Greci au fost interpretate gresit in trecut datorita alfabatului nostru, aceasta pronuntie gresita continua si astazi. Si trebuiesc corectate. De exemplu; nu sunt Geṭi ci Gheti si din acest motiv in poezie numele e scris Gaeti. Si nu sunt Celṭi ci Kelti. Si strabuni Moldovenilor nu au fost Sciṭi ci Skyti. De asemenea in poezie am scris Judeii si nu din greseala am scris numele ci intentionat. Sarmaṭii sunt Sarmatii, Pileaṭii sunt Pileatii si Capilaṭii sunt scrisi Capilatii si cer cuvintele scrise in poezie a fi pronuntate asa cum sunt scrise. Tineretul Roman trebuie sa se puna pe treaba si sa corecteze greselile istorice si lingvistice facute pana in prezent. Sa nu se astepte la vreun ghidaj sau ajutor dela conducerea tarii fie politic sau academic. Conducerea tarii e un dezastru in toate domeniile.

Cuvintul COMPLECT a fost schimbat in COMPLET de academicianul Graur [care nici nu stia bine Romineste] fara nici un motiv in anii 60 si este pronuntat gresit la prezent de aproape toti Romanii cu educatie superioara. Schimbarea a avut loc fara indoiala datorita faptului ca in Italiana, Engleza si alte limbi, terminatia cuvintului este PLET nu PLECT. Dar dupa cum se vede foarte clar in limba Romana daca o analizam, terminatia **PLECT** dela COM-**PLECT** isi are radacina in cuvintul **PLECAT**. Deci cuvintul COMPLECT este pronuntat corect numai in limba Romana si asta nu e din intimplare. Limba Romana este cea mai apropiata de limba originala Pontica pentru ca noi nu am avut academicieni ca tovarasul Graur care sa ne poceasca limba. Deci numai acest mic exemplu arata cum academicienii straini si domestici fac dauna limbii si istoriei, pentru ca fac schimbari fara nici un motiv serios. Ei fac schimbari numai pentru ca sunt scolari si sunt platiti ca sa faca schimbari.

Absolut toate numele si faptele istorice in aceasta poezie sunt adevarate si am documentatie pentru absolut toate. Singura libertate pe care miam dato este lupta dintre Scorilo si Galul urias. Aceasta lupta nu a existat. Este creatia mea pentru a da indivdualitate evenimentelor. Cei care vor sa ma dovedeasca gresit sunt ivitati a incerca, dar va rog nu veniti cu simplitati ca „*nu este adevarat*” sau „*de unde le-o fi scos oare*” sau „*nimeni nu a auzit de asa ceva*”. Daca cineva crede ca poate dovedi falsitati, sa dovedeasca prin documentatie sau logica.

Pseudonimul meu este Raven Alb J. pentru ca acum patruzeci de ani am prins un corb alb. Corbului i-a dat cineva drumul [slava tie Doamne ca cineva a avut minte destula], dar inca sunt oameni in viata care au vazut corbul prins de mine. Nu am dat deloc importanta acestui lucru, pana cand acum cativa ani cand mi-am dat seama caci ce scriu eu, este exact opus tuturor Academicienilor ṣi oamenilor de stiinta. Asa cum acel corb alb se afla intre mii de corbi negri cand l-am prins, exact asa sunt eu acum. Eu singur de o parte. iar toti ceilalti de cealalta. Corbul alb l-am luat ca omen dela Domnul ṣi toate scrierile mele vor fi sub acest nume. Raven inseamna “corb” in Engleza. Folosesc acest nume in limba Engleza pentru ca absolut toate cartile care ma-u ajutat a ajunge la descoperirile facute au fost in limba Engleza. Dupa Dumnezeu aceste carti sunt primele in importanta la ceia ce am descoperit, iar limbile pe care

le-am invatat ṣi studiat sunt secundare.

Poezia e scrisa in stil panergic-legendar, dar am folosit multe cuvinte moderne pentru a desvolta vocabularul tineretului.

***Doamne ajuta*** *neamul nostru pentru ca are mare nevoie de ajutor.*

RENASTEREA

Însằrcinat de Dumnezeu

Scriu aceastằ carte

Sằ fac lucrul ằsta greu

Las totul la o parte

Doamne ṭie-ṭi mulṭumesc

Cằ mi-ai dat putere

Biblia s-o tằlmằcesc

Și cuvintele de miere

Cine-aude vorba ta

Foirii sằ-i treacằ

Sằ aibe credinṭằ-n tine

Omenia sằ-i placằ

Și fiecare-n gȋndul lui

Sằ judece el singur

Dovezile ce le aduc

Nu-s false,te asigur

Și-aicea e ce sa-ntȋmplat

Cu mii de ani ȋn urmằ

Adevằrul ȋn sfȋrṣit

Prin rime sằ curgằ

Cằ prin **RI-ME**-a vrut **RA** zeul

Istoria so povesteascằ

So audằ toatằ lumea

Toatằ rasa omeneascằ

XXXXXXX

A fost odatằ

Nainte de-nceput

O mare conferinṭằ

Cum n-a fost alta ȋn trecut

Se adunarằ Zeii

Chemaṭi de cel mai mare

A spunele o veste

De mare-nfrigurare

Bine aṭi venit

La aceastằ adunare

Cu bine vằ primesc

Pe toṭi pe al meu soare.

Cằ pe soare traiesc Zeii

Nu ca noi pe-un mic pằmȋnt

Și nu au trebuinṭằ

De apa ori de vȋnt

Zei sunt ei ṣi au putere

Sằ facằ tot ce vor

Și ei decid dacằ vreodatằ

Necesarằ e sentinṭa lor.

A lor este dorinṭa

Ce se fằptuieṣte

Și fằrằ voia lor

Nimic se construieṣte

Zeul Zeilor le spune

Celor ce la sfat au mers

Decisumam eu de a face

Un nou univers

Mulṭi sori vor apare

Și multe galaxii

Multe miliarde

Cu zecile de mii

Cei ce vor un soare

Și-un nou teritoriu

Sằ vin-atunci cu mine

Sằ ne-apucam de lucru

Cằ muncằ multằ este

Un univers a face

Dar rằsplata-i mare

Cȋnd faci ceia ce-ṭi place.

Nouằ zile la rȋnd

Din greu lucrarằ Zeii

A zecea petrecurằ

Și se odihnira ei.

Alte universuri

Sunt create de Zei

Fiecare fiind

O ṭarằ pentru ei

Acesta noua ṭarằ

Fằcutằ de-acei Zei

A fost ȋmparṭitằ

Pentru administrarea ei

Fiecare galaxie

A primit un mare Zeu

Și mulṭi Zei mai mici

Cằ e lucru greu

Fiecare soare-ṣi are

Zeul cu puterea lui

Pentru a administra

Teritoriul lui

Și la fel al nostru soare

A primit un Zeu

Și pentru cằ-i al nostru

Îi zicem Dumnezeu.

Și Dumnezeul nostru

Vằzȋnduse stằpȋn

Pe o micằ zonằ

Cu nimicuri din plin

S-a decis sằ facằ

Ceva foarte frumos

O planet-albastrằ

Lucru foarte curios.

Șase zile a muncit

Pȋnằ lucrul sa-nplinit

Apoi admirȋnduṣi lucrul

Zeul foarte mulṭumit

De creaṭia frumoasằ

Și de tot ce-a isprằvit

In ziua a ṣaptea

El s-a odihnit.

Zei din toatằ lumea

Sằ vadằ au venit

Frumuseṭea mare

Ce el a fằurit

Copaci mari,verzi ṣi frumoṣi

Apele albastre

Dinozauri mici ṣi mari

Cu platoṣằ ṣi creastằ.

Zeul mare auzind,

De frumoasa minune

Al chemằ pe Dumnezeu

Sằ vina sằ-i spunằ

Cum de frumuseṭea mare

Ia trecut prin cap,

Și pentru fapta fằcutằ

Mult la lằudat.

Dar cȋnd el plecatu fosta

Zeul Zeilor sằ vadằ,

Un alt Zeu gelos pe dȋnsul

Opera vrea sằ-i distrugằ

Și luȋnd o piatra mare,

Cu toatằ forṭa a zvȋrlit

Și-a fằcut din piatra ceia,

Un mare meteorit

Și venind meteoritul

In Yucatan a lovit

De a rằsturnat pằmȋntul

Totul a nenorocit.

Apele-au ieṣit din vaduri

Pietre s-au rostogolit

Dinozauri aruncaṭi ȋn aer

Departe s-au prằbuṣit

Apele ieṣind din mare

Intregul pằmȋnt spằlat

Peṣti ṣi alte vieṭuitoare

Peste tot ȋmprằṣtiat

Mari stȋnci din piatrằ,enorme

Departe tare au zburat

N-a rằmas nimic in viaṭằ

Pằrea totul terminat

Și precum Ardealul nostru

E de munṭi ȋnconjurat

Sằrata apằ a mằrii

Tot Ardealul la necat

Neputȋnd sằ scurgằ apa

Intre munṭi ea a rằmas

Și de-acolo avem noi sarea

Care-i tare de folos

XXXXXXX

Dacằ exact aṣa a fost

De asta nu-s sigur eu

Eu vằ spun ce-am ȋnṭeles

Dela bunul Dumnezeu

Dar de-aicea ȋnainte

Ce-n astằ carte este scris

Este purul adevằr

Nu-i ceva primit prin vis.

Mult prin lume am umblat

Limbi am ȋnvằṭat

Am citit ȋn alte limbi

Mult am studiat

Scriitori Romani ṣi Greci

Cằrṭi scrise ȋn trecut

De Arabi ṣi de Judei

Pe toate le-am citit.

Comparȋnd ce-am ȋnvằṭat

Și viziunea dela Domnul

Ma fằcut sằ ȋnṭeleg

Cum s-a nằscut omul

Și asta eu acum fiind

Însằrcinat de Domnul

M-apucai sằ povestesc

Și sằ explic totul

Xxxxxxxx

Cȋnd sa-ntors acasằ Zeul

Zeul nostru Dumnezeu

Și-a vằzut nenorocirea

Creatằ de Zeul rằu

S-a decis tot sằ refacằ

Și mai mult ṣi mai frumos

Ca Zeul gelos sằ vadằ

C-a fằcut rằu de prisos.

A fằcut atuncea Domnul

Copaci ṣi pomi ṣi mai frumoṣi

Insecte de multe feluri

Flori ṣi fluturi ȋn culori

Mamale ṣi pằsằri mii

Tot felul de lucruri vii

Și dupằ-ntruchiparea lui

La fằcut pe **OM**.

Pe om la numit **A-DAM**

Ca sằ ṣtie **A DOMNI**

Apoi i-a facut soṭie **EVA**

Mama lucrurilor **VII**

Iar apoi Adam ṣi Eva

Au avut copii

Cain ṣi Abel,oameni simpli

Care-au fost primii lor fii

Cȋnd au facut sacrificiu

Pentru sfȋntul Zeu

**ABEL** fiind foarte **ABIL**

Ia plằcut lui Dumnezeu

Dar **CAIN** fiind un **CÂINE**

Pe Abel la omorȋt

Și apoi pretindea veṣnic

Cằ de crimằ n-a ṣtiut

A vằzut atuncea Domnul

Fapta de Cain fằcut

La chemat pe el la dȋnsul

Și-amarnic la pedepsit

Sằ umble singur prin lume

Nimeni sằ ȋi facằ rằu,

Dar sằ aibe mereu groaza

Frica dela Dumnezeu.

In peṣteri ca sằ trằiascằ

El ṣi cu copii lui

Sằ-ngenuncheze dimineaṭa

Înaintea soarelui

Și de fiecare datằ

Cȋnd soarele-a-apằrut

**O-RA** a fost cuvȋntul

Primul de un om rostit

Cằ mai ȋnainte omul

Ca Zeii comunica

Nu vorbea rostind cuvinte

Ci prin unde rằspundea

Insuṣi cuvȋntul **RᾸ-SPUNDE**

Este dela Dumnezeu

**RA-SPUNE** ȋnseamnằ

Ce vrea Domnul sằ ṣtiu eu.

**RA** e Zeu la Egipteni

Aṣa ne spun ṣcolarii

Dar Domnul vrea sằ dovedesc

Cằ ȋnsuṣi noi Romȋnii

Am fost lui **RA** aleṣii lui

Și suntem noi dea pururi

Și sigur sunt cằ reuṣesc

Judecaṭi voi singuri.

Noi oamenii sằ cằutằm

Sằ nu umblằm pe drum greṣit

Și cȋnd Domnul **SPUNE** tare

Și foarte **RA-SPICAT**

E pentru ca-tuncea omul

Pe Domnul la mȋniat

Și fe-**RE**-ṣte tu fiinṭằ

Cȋnd Zeul e **SUPᾸ-RA-T**

Și de-aceia dimineaṭa

Atunci cȋnd soarele rằsare

Noi spunem **RA-SARE**

Pentru cằ Zeul **APA-RE**

Nu e soarele un Zeu

Ci locul lui Dumnezeu

Omul neṣtiind aceasta

La numit pe soare Zeu.

**RA**, pe Zeu la numit omul

Și lui **RA** el sa-nchinat

In fieca-**RE** dimineaṭằ

Cȋnd din pat el s-a sculat

Și-atunci cȋnd **SOARE**-le **A-PUNE**

**RA-PUNE** el a zis

Zilnic el avȋnd c-**RE**-dinṭa

Cằ soarele a fost **RᾸ-PUS**.

Mai tȋrziu ṣi-a dat el seama

Cằ soarele n-a fost rằpus

Ci doar cằ-n fiecare sea-**RᾸ**

La culca-**RE** el s-a dus

Ca sằ-ṣi odihneascằ corpul

Care-a mers atȋt de sus

Șằ-ṣi **RE**-facằ energia

Sằ ticneascằ s-a **RE-PUS**

În **RA**-i merge cel bun omul

Atuncea cȋnd **M-OA-RE**

**M**-ul este de-la merge

**OA** e de-la oameni

E destul de clar cuvȋntul

De unde vine moare

Și ce-nseamnằ atunci cȋnd duhul

Se duce la **RE**

Dacằ **MOARE** ṣi **RᾸPUS**

Înseamnằ tot una

**OA-RE** nu-i destul de clar

Cằ p-**RI**-ma a noastrằ-i limba

Cằ din **RᾸPUS** evoluat

**RU-PT** este cuvȋntul

Și de-la **RUPT** la **RA-PIT** merge

Vorbele ṣi la fel **RE-STUL.**

Iarằ noaptea pe-ntuneric

Soarele fiind plecat

Omul lȋngằ foc ṣezȋnd

Seama de multe ṣi-a dat

Și de-atunci se-**APLEACᾸ** omul

În faṭa lui Dunmezeu

Seara pe cȋnd **RA** apune

Și **PLEACᾸ** ȋn drumul sau.

Cȋnd ȋn amurg de zi se crapằ

Noi ȋi spunem ȋn **AMURG**

Pentru cằ **R-AMERGE**

Și stelele curg

Cằ a fost odinioarằ

**RA-MERGE ṣi RA-SARE**

Dar aṣa cum trece timpul

Parte din cuvȋnt se ṣterge.

Și de-aici Germanul **MORGEN**

Dimineaṭa ȋnsemnȋnd

De-la al nostru **AMURG**

Dimineaṭa surȋzȋnd.

Și cȋnd **RA** pe **CER** apare

Omul se pune-n genunchi

Și lui **RA** ȋi **CE-RE** daruri

Și se **RO-A-GᾸ** el atunci

**DA-RU-L** vine dela Domnul

Pentru cằ **RA** Zeul ne **DᾸ**

Cȋnd pe cer **SU-RA-DE** Zeul

Și urcȋnd acolo stằ.

Dar cȋnd merge mai departe

**El** face un mare **CERC**

Pe **CERUL** albastru ṣi mare

Care noi ȋl numim **ARC.**

**ARC** e jumatate **CER**-cul

Care **RA** ȋl face **V-RE-DNIC**

De cȋnd soarele rằsare

Și pȋnằ apune zilnic

Niciodatằ se **OP-RE-ȘTE**

Zeul acesta voinic

Și cȋnd de pe cer **DISPA-RE**

Noi ȋi zicem **ÎNTUNE-RI-C**

Și uite cȋt de clara-i limba

Cằ de-la al nost **RA-PUNE**

A urmat dupằ aceia

Modernul cuvȋnt **APUNE**

Și dela acest **APUNE**

Apare cuvȋntul **PÂINE**

Și asta **PENT-RU** cằ Domnul

Pȋinea pe masằ ne-o **PUNE**

Și acum e clar ca ziua

Cum **AMUN** evoluat

Zeul Egiptean cel mare

Numai lui **RA** subordonat

Cằ **AMUN** a fost **APUNE**

La Egiptenii din trecut

Și dintro minimằ greṣealằ

Un nou Zeu a aparut

Ca-savem noi un **T-RA-I** bun

**T-RE-BUIE** sằ fim **CU-RA-ṬI**

Curaṭi ȋn cuget ṣi viaṭằ

Și atunci suntem ca **F-RA-ṬI**

Nu e mai buna **SPE-RA-NṬᾸ**

Pentru cei ce sunt Romȋni

De-cȋt **D-RA-GOSTEA** frằṭeascằ

**RE-ADUSᾸ** ȋn inimi

**RE- ALITATEA** e cằ astằzi

Cu toṭi am ȋnebunit

Nu mai e **C-RE-DINṬᾸ**-n noi

Nici logicằ pe pằmȋnt

**DEZBINA-RE-I** peste tot

In familie ṣi sat

De-la micul nou nằscut

Pȋn-la cel ȋmbằtrȋnit

Cȋnd ȋnbằtrȋneste omul

Dumnezeu **SP-RE** el ȋl **T-RA-GE**

**BA-TRÂ-N** asta ȋnseamnằ

Cằ omul **SP-RE** Domnul merge

**BA** de-la cuvȋntul tatằ

În vechime folosit

Și **TRA** dela **TRA-GE**

Pentru cei ce-au izbằvit

Cȋnd pe **D-RU-MUL** veṣnic merge

Omul care a murit

Complectata sfȋnta **RO-ATᾸ**

A termenului vieṭuit

**ROATA** vieṭii noi ȋi zicem

Pentru cằ la fel ca **RA**

Am facut o roatằ mare

Din amurg, pȋnằ seara

Cȋnd **G-RO-AZNIC RᾸ-CNESTE** leul

**SPE-RI-E** tot cei ȋn jur

**FIA-RE-LE** sperằ sằ scape

Din **GHIA-RE-LE RE-GELUI** lor

Și **PENT-RU** ele nu-i **RU-ȘINE**

Cu toatằ forṭa de-a fugi

Viaṭa scumpằ sằ ṣi-o scape

Sằ **RᾸ-MÎNA** printre vii.

Dupằ cum vedeṭi cu toṭii

**RA** s-a numit la-nceput

Dumnezeul sfȋnt al **NOST-RU**

Ce pe noi ne-a **FᾸU-RI-T**

De-aceia cuvinte **CA-RE**

Noi Romȋnii le RO-STIM

**AP-RO-APE** toate se leagằ

Și trecutul o sằ-l ṣtim

Limba **SINGU-RᾸ** ne spune

De trecutul nostru **G-RE-U**

Și ce am pằṭit atuncea

Cȋnd l-am **SUPᾸ-RA-T** pe Zeu.

S-au de **FE-RI-CI-RE-A** mare

Care pe toṭi ne-a **CUP-RI-NS**

Atunci cȋnd **RE-SPECTATAM** Zeul

Și rằul a-fost ȋnvins

**FᾸU-RA-RI,TÎMPLA-RI,RO-TA-RI** sunt ei

Oamenii cu **MESE-RI-E**

Cằ pe **MASᾸ** le-a pus **RE**

Bucate ṣi **BUCU-RI-E.**

Și nu **T-RE-BUIE** acei

Ce au meserie

Sằ mȋnuiascằ plugul greu

Și **TᾸBᾸ-RÎ-TI** sằ fie.

De asemeni **D-RE-GᾸTORII**

Oameni aleṣi de Dumnezeu

La **CONDUCE-RE** de **ṬA-RᾸ**

Bine sằ fie **ME-RE-U,**

Și cȋnd au avut **C-RE-DINṬᾸ**

Nu lea fost nimica greu

Dar cȋnd l-au mȋniat pe Domnul

**SUFE-RI-TAU** mult ṣi **RᾸ-U**

Cằ mare **PUTE-RE A-RE**

Domnul **CA-RE** ne-a fằcut

Și pedeapsa-i **NECESA-RᾸ**

Pentru cei ce n-au vằzut

Cằ de-la Zeu au **DATO-RI-A**

A face **LUC-RU** cinstit

Și nu pentru destrằbằlare

**T-RO-NUL** i s-a dằruit

În DIST-**RU**-GE-**RE** și **DESF-RÂ-U** mare

Cằzutau unii dregằtori

Ṭara sằ o jefuiascằ

A fost doar dorinṭa lor

Fằrằ milằ de **NO-RO-ADE**

Condusau fằrằ viitor

Dar **RᾸ-STIGNIṬI** au fost adesea

Plằtitau scump cu viaṭa lor

**RᾸSTIGNIT** este cuvȋntul

Numai ȋn a **NOAST-RᾸ** limbằ

De **RA** „ȋnsemnat” ȋnseamnằ

Cằ avuta multằ vinằ

Tare vechi este cuvȋntul

Fằrằ datinằ strằinằ

Nu ȋl are nimeni altul

Nici ȋn Greacằ nici Latinằ

Și apoi cuvȋntul **MIE-RE**

Nu este vorbằ mai **CLA-RᾸ**

**RE-LAṬIA** sằ o explice

Între-al nost popor și **RE**

Pentru cằ ȋnseamnằ „miere”

**RE MIE** mi-a dằruit

Degete sằ-ṭi lingi, **MÂNCA-RE-A**

Cea mai dulce pe pằmȋnt

Dar oare **CU-RA**-jul nostru

Care ne-ncearcằ mereu

În bằtằlie ṣi viaṭằ

Dar, primit de la cel Zeu

Nu de-la **RA CU** mine este

Atuncea cȋnd necazul greu

Viaṭa noastrằ o ȋncearcằ

De eṣti vitằ ori eṣti leu

Și omul privind ȋn **ZA-RE**

**SOA-RE-LE** aṣteptȋnd

Ca Zeul din nou sằ **SA-RᾸ**

Dimineaṭa **RᾸ-SᾸRIND**

**ZA-RE** a numit el locul

De unde **RA….SARE**

Pe cȋt poṭi vedea cu ochii

La mare ȋndepằrtare.

Și **ZARE** a numit vederea

Cằci cu ea ȋṣi vede Zeul

**SA-RE** a numit el **SAREA**

Pentru cằ-i scumpằ ca ochiul

**SEHEN** este ȋn Germanằ

Cuvȋntul de a vedea

**ZARE** e pe Romȋneste

Și de-aici **O-RI-GINEA.**

**VAZᾸ** vine din **VᾸ-ZARE**

Cuvȋntu-i puṭin schimbat

Și de-aici vine **VIDERE**

Acest Latin cuvȋnt grằit

Cằ a noastrằ este limba

Care-a fost de la-nceput

Și este puṭin schimbatằ

De cum fosta ȋn trecut.

Cằ aici **P-RE-CUM** se vede

**SEHEN** fiind la Germani

**VISUS** de la noi cuvȋntul

La Latini ṣi la Romani

Și ȋn mare departare

Indienii au ṣi ei

**VEDAS** e al lor cuvȋntul

Dus acolo de la noi.

Și cȋnd soarele dispare

Numitam noi cuvȋntul **SEA-RA**

Pentru cằ-n Latinằ-i “vesper”

Și ȋn Greacằ e “espera”

**SE-RE-NADA** e noastrằ

Pentru cằ se cȋntằ **SEARA**

Renumitằ-i serenada

Cunoscutằ-n toatằ lumea

Dar ca ṣi cuvȋntul **RA-ZᾸ**

Nu e altu-atȋt de **G-RE-U**

Pentru cằ el **RE-PREZINTᾸ**

Amandoi ṣi **RA** ṣi **ZEU**

Și apoi cuvȋntul **RAZᾸ**

E atȋt de neschimbat

Încȋt pȋnằ ṣi Chinezii

Tot acelaṣi l-au **PᾸST-RA-T.**

Chinezii nu sunt deai nostri

Și ei ȋṣi au limba lor

Hunii le-au impus cuvȋntul

Cȋnd au fost stằpȋnii lor

Hunii-au fost **ST-RᾸ-BUNII** nostri

Lucru ce-l voi dovedi

În aceasta poezie

Atunci cȋnd timpul va veni

Dar mai avem douằ cuvinte

**RÎ-U** ṣi **RᾸ-U**

Gemene, par a fi ele

Fằcute-aṣa de Dumnezeu

**RÎU**-i dằtằtor de viaṭằ

**ARA** numit ȋn trecut

**RᾸU**-i chin trimes de Domnul

Atunci cȋnd omul a greṣit

**RÎUL** este apa care

Ca spiṭele dela roatằ

Ce pleacằ din **CENT-RU-L** ṭằrii

Și curge prin ṭara toatằ

**P-RI-MITAM** Har ca nimeni alṭii

Apằ dulce din belṣug

Dar **RAU** ca boii-o-ducem astằzi

Ce trag la plug, sub greul jug.

Tare bun e obiceiul

Pe care noi l-avem

Ca dupằ **RÎUL** strằmoṣesc

Vecinii sằ-i numim

Omul de pe Olt e-Oltean

De pe Argeṣ Argeṣan

Aṣa cum Egiptus datu

Numele de Egiptean.

Cằ Nilul s-a numit Egiptus

Inainte de-a fi Nil

Diodorus a scris asta

Și Strabo la fel

Suntem singurii ȋn lume

Acest obicei **PᾸST-RA-T**

De foarte mare vechime

Cằ-i de **RA** al nostru dat.

Dar cȋnd ȋl supằrằm pe Domnul

**RᾸU RÎUL** se **RE-VARSᾸ**

Și tot ce ne-a dằruit EL

Face-acum cale ȋntoarsằ

Dar nu-i **RᾸU**-atȋt de rằu

Pe cum nouằ ni se **PA-RE**

Numai **P-RI-N** rằu noi ȋnvằṭằm

Și-i adevằrat cằ **DOA-RE.**

Dacằ nu-i rằul **ÎNT-RE** noi

Și-i totul numai bine

Noi cu toṭi ne **P-RO-STIM**

Și mai mare rằu ne vine

Cằ trebuie sằ ȋnṭelegem

Pe calea ce-a **D-RE-APTᾸ**

Nevoie e, sằ o urmằm

Cằ Domnu-aṣa aṣteaptằ

**SP-RE** alte drumuri merge omul

**G-RE-ȘITE** foarte des

Și tare-l **I-RI-TᾸM** pe Domnul

Cȋnd invers am ales

De-**AVE-RE** ṣi de **BUNU-RI**

Nu ne **SᾸTU-RᾸ-M**

**OA-RE** cȋnd ne vine mintea

Cȋnd o sằ-nvằṭằm.

**V-RE-AU** sằ pun o **ÎNT-RE-BARE**

Celor ce nu **C-RE-D** ȋn Zeu

Cằ prin microscop se uitằ

Oamenii moderni mereu

Și vằd o lume de microbi

Sunt atȋt de mici

Incȋt pe un vȋrf de ac

Milioane sunt ! ce zici?

Ce zici ṣi cum explici

Complect o altằ lume

Pe care noi nu o vedem

Dar am simṭito bine

Cằ oamenii au **CO-RE-CTAT**

**FᾸ-RᾸ** a vedea microbii

Numai prin ce, au simṭit

Pe drumul bun al vieṭii

Cằ vaccinul s-a fằcut

Mult mai ȋnainte

De microscopul sa-nventat

Și moderna ṣtiinṭằ.

Nu trebuie de-cȋt sằ vezi

Ce-a scris Griselini

Cum femeile-n Banat

Imunizatu-ṣiau copii

Dar hai sằ mergem ȋnapoi

La **RE-LIGIA** noast-**RᾸ**

Și bine sằ analizam

Aceasta **SC-RI-SᾸ** vorbằ

Nu e pe glob cuvȋnt mai clar

Ca-**RE** sằ dovedeascằ

Cằ **RE** a fost al nostru Zeu

Cằci vorba clar ne **LEAGᾸ**

**LEGAṬI** de **RE** cuvȋntu-nseamnằ

**RE-LIGIA** cum nu-i mai clar

Și sper cằ nimeni nu-ND**-RᾸ-**ZNEȘTE

Sằ nege acest adevằr

**O-RI** cằ **O-RI-GINE** ȋnseamnằ

Altceva decȋt cằ **RA**

**O-RI-GINATORUL** nostru este

Și nimeni altcineva.

Și lui **RA** strằmoṣii nostrii

De multe **O-RI SAC-RI-FICAT**

Animale mari ṣi multe

Și credinṭằ i-au jurat.

Primele fructe de **RO-A-DᾸ**

Zeului i-au dằruit

Ca sằ-i mulṭumeascằ Lui

Pentru tot ce au primit

Și apoi cuvȋntul **RA-SᾸ**

Care-i **IA-RᾸ** de-la noi

Pentru cằ-n Latinằ-i “genus”

Și “ghenos” numit la Greci

Deci numai noi avȋnd cuvȋntul

**RASA** clar e stabilit

Cằ suntem a **SA** fiinṭằ

A Lui **RA** necontenit

De-asemenea cuvȋtul **ṬA-RᾸ**

Care-nseamnằ al **TᾸU-RA**

Și cine munceste pằmȋntul

La noi se cheamằ **ṬᾸ-RA-N**

Suntem singurii ȋn lume

Ordin dat de Dumnezeu

A se potrivi cuvȋntul

De **ṬᾸ-RA-N** ṣi cel de Zeu.

Și apoi ce e **RᾸ-ZOR-UL**

Pe glob unic obicei

Spaṭiu lằsat ȋntre pằmȋnturi

Care a fost numai la noi

De-aceia s-a numit **RᾸZOR**

Ca omul sằ nu LUC**-RE-ZE**

Pằmȋntul **RE-ZE-**RVAT de **ZEU**

Pằstrat pentru animale

Acest obicei frumos

Ce l-au avut strằbunii

A fost complect eliminat

Cȋnd venitau comuniṣtii

Oameni fằrằ Dumnezeu

Și fằrằ omenie

Absolut totul au distrus

Nimic sằ nu mai fie

Cằ au eliminat rằzorul

Mult s-au lằudat

La alte vieṭuitoare

De-loc nu s-au gȋndit

Nu sau gȋndit de nici un fel

De-aceia a lor system

N-a fost altceva decȋt

De-la Dumnezeu blestem

Și de la cuvȋntul **RA-ZᾸ**

Avem noi cuvȋntul **ZI**

**ZIUA** de-la **ZEU** ne vine

In **ZORILE** dimineṭii

De-asemenea cuvȋntul **ZICE**

Este de-la DUMNE**-ZEU**

Pentru cằ ce **El** ne **ZICE**

**T-RE-BE** respectat mereu

**ZUS** a fost odatằ vorba

Care este astằzi **SUS**

Doarằ **SUS** pe cer e Zeul

Uitȋnduse la noi ȋn jos

Sằ vadằ comportamentul

Bine facem noi s-au rằu

Pe toṭi ne **SUP-RA-**VEGHEA**-ZᾸ**

**P-RI-VIND** de pe soarele **SᾸU**

De la **RAZᾸ** vine **BA-ZᾸ**

Cằ pe Zeu ne punem **BAZA**

Trebuie sằ stằm de **PA-ZᾸ**

Incontinu s-avem **VAZᾸ**

Și din **PAZᾸ**-i **PᾸZITOR**

Și din **PᾸ-ZI-TOR PᾸSTOR**

De-aceia noi **PᾸSTOR** ȋi zicem

A-lui nostru **PᾸZITOR**

Cằ **DEA-SU-P-RA** noastrằ **T-RE-CE**

Zilnic bunul Dumnezeu

**CER-CE-TÎND** ce se ȋntȋmplằ

Jos pe **TE-RI-TO-RI-UL** sằu

Și apoi cuvȋntul **TRECE**

Nu este ȋntằmplằtor

Ci ne spune nouằ faptul

Cằ **RA t-RE-CE** pe **CER**

Inapoi la **PᾸSTOR** mergem

Cằ **PESTE** noi **PᾸȘESTE** el

Și de-acolo-i **PAS** cuvȋntul

Și **PᾸȘUNEA** pentru miel.

Și i-au zis lui **RA** strằbunii

Marele nostru **PᾸSTOR**

Și transformatau apoi unii

**PA** scurt pentru **PᾸ-ZITOR.**

**PA-PA, POPA**, și **PᾸSTOR**

Se cheamằ cei ce ȋl slujesc

Uni dintre ei sunt buni

Alṭii deseori **G-RE-ȘESC**

Și din **PA** au luat alṭii

**BA** i-au zis lui Dumnezeu

Alṭii simplu **EL** ȋi zice

Celui care este Zeu

Și s-au pus atuncea unii

Sằ ȋi zicằ **BA** ṣi **EL**

Și din doi au fằcut unul

Și a devenit **BABEL**

Un alt Zeu spun toṭi ṣcolarii

Și zeloṣii spun la fel

Cȋnd de fapt e-acelaṣi Zeul

Numai numele-i altfel

Și vorba **ZORI** din **ZARE** vine

Cằ de-aiai zice **ZORI** de **ZI**

Dimineaṭa ȋnainte

De **RA** Zeul a veni

Și din **ZORI, ZORIND** cuvȋntul

Fiidcằ cei ce la **A-RA-T**

Au ieṣit de dimineaṭằ

Și cu **ZEL** mult au **LUC-RA-T**

Domnul lumea a **C-RE-AT**

Și de-aceia avem **C-RE-DINṬᾸ**

Și tot ce el a **CONST-RU-IT**

Se cheamằ **CRE-A-TU-RᾸ**

De-aceia-vem cuvȋntul **CRAI**

Cằ el a **CREAT** lumea

S-a rằspȋndit acest **CREAT**

In limbile din Europa

Și ṭin lingviṣti-n mod greṣit

Cu multằ **STᾸ-RU-INṬᾸ**

Cằ limbile-au evoluat

Din Greacằ ṣi Latinằ

Dar greṣiṭi cu toṭi sunt

Și-aicea e dovada

Cằ dacằ vrei ca sằ **C-RE-IE-ZI**

De **C-RE-IER** ai nevoie

Și ṭine-aminte acest cuvȋnt

Mằ **RE-FER** la **creier**

Nici o limbằ pe pằmȋnt

Nu are vorba creier.

**CEREBRUM** ȋn Latinằ e

In Greacằ-i **EGKEFALOS**

Cine nu **V-RE-A** sằ-nṭeleagằ

Sằ fie sằnằtos

**RE-GE**-le ṣi el a fost

De-mult **ODINIOA-RᾸ**

**MA-RE**-le **P-RE-OT** peste toṭi

De-aceia e cuvȋntul **ROAGᾸ**

Și ce command-a **COBO-RÂ-T**

De-la Zeu **P-RI-N REGE**

**LEGAṬI** de poruncằ am fost

De-aceia-i zice **LEGE**

De-aceia e cuvȋntul **RA-R**

Cằ **RA** e numai unul

Nimic mai bine cineva

Poate explica cuvȋntul

Oare nu e **CLA-RᾸ** vorba

Cằ lui **RA** ȋi aparṭine

Cằ de-la el avem noi limba

Ce-a mai complectằ din lume

Cằ **RU-GÂNDU-TE** la Dumnezeu

Pentru **VRE-UN DAR** anume

Te **ÎNT-RE-BI** dupằ aceia

Oare **DA**-mio **DA-RU-L** mie ?

Cằ de-la **RU-GÎND** e **GÎNDUL**

Cuvȋnt T-RI-MES SP-**RE** Dumnezeu

Și uite-asa s-a format limba

**GHIDAṬI** fiind de acel Zeu

Ca sằ ne putem **RU-GA**

**G-RA-I** Domnul ne-a dằruit

**GU-RᾸ** sằ vorbim cu ea

De toate am **P-RI-MIT**

**O-RA** a fost **P-RI-MUL** cuvȋnt

De fapt ele-au fost douằ

Dar felu-n care s-au rostit

Intruna pe-amȋndouằ,

Sằ parằ unul a ieṣit

Cu douằ ȋnṭelesuri

**URA** venitằ de-la Zeu

**T-RI-MISᾸ** pe pằmȋnturi

Un ȋnṭeles fiind cằ **El**

S-a **SAT-URAT** de rele

Al doilea cằ al nost **URAT**

Îl va satisface

Deci fằcuta Dumnezeu

Ca ȋn a **NOAST-RᾸ** limbằ

Sằ fie verbul a **URA**

O vorba foarte sfȋntằ

Cằ **URA**-nseamnằ pentru noi

**BLESTEM** s-au **RUGᾸCIUNE**

P-RI- MUL nost cuvȋnt fiind

A ȋnsemnat, sau **RᾸU**, sau **BINE**

Annual noi ne U-RᾸ-M

Toate cele bune

Și ne urằm tot ce-i frumos

Cȋnd anul nou **RE-VINE**

Acest **F-RU-MOS** obicei

Îl ṭinem ȋn **PᾸST-RA-RE**

Cằ **RUGᾸ-CIUNEA** ȋn trecut

S-a numit **URARE**

Și **URᾸ** iarằṣi numim noi

Sentimental cela care

**RE-VOLTᾸ** sufletul ȋn noi

Și nu-i nimic mai tare

Mai **NESUFE-RI-T** ṣi **RᾸ-U**

Mai rằu decȋt a **DOA-RE**

Și cȋnd ȋl mȋniem pe Zeu

Simṭim **URA** cea mare

Și mai are-un ȋnṭeles

Atunci cȋnd ST**-RI-**GᾸM **URA**

Pe Dumnezeu noi ȋl slằvim

Strigȋnd din toatằ **PUTE-RE-A**

Obicei de-al nost strằvechi

Cu toṭii al st-**RI**-ga pe Zeu

A ne ajuta atunci

Cȋnd ne este mult prea greu

De-aceia **GURA** e la noi

Asemằnằtor cu **URA**

Cằ noi ne **RU-GᾸ-M** cu ea

La Zeul nostru **RA**

**GAU-RᾸ** apoi numit

Fiindcằ ce e **GURA**

O **GAURᾸ** ȋn cap la noi

Prin care iese **URA**

**URA** pentru Dumnezeu

Care azi ȋi zicem **RUGA,**

Ca nu cumva Domnul cel sfȋnt

Greṣit s-a ȋnṭeleagằ

Ce prin **URA** noi zicem

Dacằ-i evlavie sau ceartằ

Și el prin mằreṭia lui

Prostia noasr-o iartằ

Latinii au zis ȋn limba lor

Altarului **ARA**

Și cuvȋntul folosit

Pentru rugằ **ORA**

**P-RE-OṬI** ȋinumim pe cei

Ce Dumnezeu servesc

Și **P-RE-DICᾸ** ȋi zicem noi

Cuvȋntului duhovnicesc

De-aceia-i zicem noi **O-RA-Ș**

La marile sate

Cằ odinioarằ-a fost

**CENT-RU-L** de **U-RA-**TE

La Altar se adunau

Cu toṭii ȋn **CETATE**

A **CITI** ce spune Domnul

Semnele sằ le **A-RA-TE**

Și ȋi zicea **CITITO-RI-E**

Vechilor noastre oraṣe

Cằ ȋn juru-acelui templu

Construitau multe case

Ziduri mari apoi fằcutau

Și a devenit **CETATE**

Unde s-adunau strằbunii

Zeului ca sằ se **ROAGE**

**CITA** numitusa-n Latinằ

**CITY** astằzi ȋn Englezằ

**CIUDAD** ȋn Spaniolằ

Toate din a noastrằ limbằ.

Cằci **CITEȘTE** ȋn Latinằ

LEGERE cuvȋntul este

Și-n Greacằ-i ceva cu ANA

Și nici vorbằ de **CETATE**

**B-RE** numitusa la Traci

Cuvȋntul cetằṭean

Și **B-RI-A** s-a chemat la ei

Locul **ORᾸȘEAN**

**BRᾸ-ILA** de-acolo vine

Și la fel **BRA-ȘOV**

Și cuvȋntul **BRE** de altfel

Rostit dincolo de Milcov

**BRIIA** e ȋn Spaniolằ

Ceva ce **ST-RᾸ-LUCEȘTE**

Și asta pentru cằ **ORA-ȘUL**

Noaptea mult luceṣte

Pentru cằ ṣi ȋn trecut

Luminat **E-RA** oraṣul

Cu lằmpi ṣi cu fằclii

Și luminat tot pasul

Și mai avem noi un cuvȋnt

Se chiamằ **SIM-BRIE**

Cu ea plằtiṭi erau cei care

Aveau **MESE-RIE**

Plằtiṭi cu bani dȋnṣi erau

Cằ aveau **DATO-RIE**

**ME-RI-NDE** vin ṣi alte lucruri

Și ȋn plus plằteau **CHI-RIE**

Cằ simbriaṣii locuiau

In marile oraṣe

Care **BRIA** s-a numit

Trằind din meserie

Și Bria a apằrut

Cȋnd cuvȋntul **URA**

Schimbat a fost puṭin de unii

La fel ca ṣi cuvȋntul **RUGA**

Și de-acolo-i **B-RI-LIANT**

Cea mai scumpằ **PIAT-RᾸ**

Și Englezul cuvȋnt **PRAY**

Tot din limba noastrằ

Și Latinul **P-RA-ETOR**

Și a-ṣa mai departe

Și tot cei din prefixul **PRE**

Vine dela **MA-RE**-le **RE.**

Mai clar nici cằ se poate

**P-RI-ETEN** de unde vine

Cei ce lui **RA** se roagằ

De-o naṭie aparṭine.

Și-ntradevằr a fost doar una

Cea naṭie a Domnului

De la Atlantic ȋntinsằ

Pȋn-la muntele Altai

**P-RI-ATELI** Ruṣii spun

Celor din acelaṣi neam

Și **P-RE-TANII** sau numit

Cei ce astằzi sunt **BRITANI**

**B-RA-VI** sunt denumiṭi cei care

Aleṣi ei sunt de Zeul **RA**

Și dreptatea no cedeazằ

**P-RE-ṬUL** fiind chiar viaṭa sa

Cằ **RA** a fost numit cel Zeu

De mult **ODINIOA-RA**

Cuvintele aduse-aici

Nu-s destule **OA-RE?**

Cằ ȋncằ multe ele sunt

Dar nu **C-RE-D** cằ-i nevoie

Pe toate ca sằ le adun

In carte a le scrie.

Cred c-am dovedit din plin

Vechimea limbii noastre

Și nici un filolog din lume

Cu mintea ȋntreagằ

Va ȋncerca sằ contesteze

Dovezile aduse

Și sằ **T-RA-GA** ȋnapoi

A lui **RA** voinṭằ

De-acuma eu am sằ ȋncep

**ISTO-RI-A** noastrằ

Adevar ce l-am vằzut

Ca printro fereastrằ

Fằcutằ de marii oameni

Ai antichitằṭii

Și care ne-au transmiso nouằ

Prin intermediul cằrṭii

ALTANTIDA

Cȋnd exact asta a fost

E clar,nu ṣtie nimeni

In Ardeal sau stabilit

O mȋnằ de oameni

Au fost oamenii lui Ra

Al lor Dumnezeul

**RA-DEAL** locul s-a numit

Dupằ al lor **ZEUL**

Cu timpul vorba s-a ȋntors

Și acum **RADEALUL**

Dupằ mii ṣi mii de ani

A devenit **AR-DEALUL**

De mulṭi oameni cunoscut

In ȋntreaga lume

Transilvania fiind

Cu falsui renume

Loc iubit de Dumnezeu

Cằ i-a dat de toate

Sare ṣi pằduri ṣi ape

Și animale-ncornorate

Ciperci,fructe ṣi albine

Toate-aici le-a adunat

Și ca o coroana Ardealul

E de munṭi **ÎNCONJU-RA-T**

**BᾸRBAṬI** numitusau cei oameni

Simplu pentru c-aveau **BA-R-BᾸ**

Și de la barbằ e cuvȋntul pằr

Și aveau pielea albằ

Și numele de Bằrbat

E fằrằ ȋndoialằ

De **RA** Zeul lor legat

Nu de mȋntuialằ

Credinṭằ mare ei avȋnd

In al lor Dumnezeul

Și fiind mult ajutaṭi

De Zeul lor Domnul

Tare sau mai ȋnmulṭit

Cằci au revằrsat Ardealul

Animale-au ȋnblȋnzit

Și au arat pằmȋntul

De la munṭii Caucaz

Și Anatolia toatằ,

Apoi Balcanii ṣi Carpaṭii

Au fằcut o roatằ.

Și-nastằ coroanằ de munṭi

A existat o **MA-RᾸ**

Aṣa numitusa-n trecut

Cȋmpia ca o masằ

Și ȋn aceasta marằ-a fost

Un lac foarte **MA-RE**

Și foarte mare fiind lacul

Ei l-au numit **MARE**

Lacu-acela s-a ȋntins

Unde este astazi

Marea Neagrằ ȋn present

Cu apa-i albastrằ.

Și lȋngằ mare-au construit

La ceva distanṭằ

Din pằmȋntul scos din ṣanṭ

O mare movilằ

Cằ un canal an-cercuit

Movila enormằ

Un canal ȋntȋi a fost

Dar trei pȋnằ la urmằ

Trei cercuri mari de apa-u fost

Și douằ de pằmȋnt

Pằmȋntul din canal scoṭȋnd

Movila ridicȋnd

Și cȋnd movila-au terminat

De-asupra ca o masằ

S-au pus ṣi acolo-au ridicat

A Zeului casằ

Toate astea eu le ṣtiu

De la marele Plato

Cȋnd despre Socrate-a scris

In marea lui carte.

Critias a povestit

De Solon ȋnvằṭatul

Care ȋnvằṭat fiind

A vizitat Egiptul

Doi Egipteni Preoṭi i-au spus

Cằ ȋn hieroglifele lor

Nouằ mii de ani trecuṭi

Rằzbunarea zeilor

A distrus pe-acest pằmȋnt

Multằ omenire

Au venit mari ploi ṣi vȋnt

Și multằ nenorocire

Soncis cel sfȋnt unul a fost

Din cei doi Preoṭi Egipteni

Psenofis a fost celằlalt

Preot mare-n Heliopolis

Și lui Solon i-au povestit

Citind din a lor cằrṭi

Dezastrul ce-n trecut a fost

Nouằ mii de ani trecuṭi

Un oraṣ bogat ṣi mare

Enorm de frumos

A fost scufundat sub apằ

Și complect distrus

Acest oraṣ nenorocit

S-a numit Atlantis

Și a ȋnṭeles Solon

C-a fost ȋn Atlantic

O insulằ mare de tot

Cȋt un continent

Care tot s-a scufundat

Oceanul tulburȋnd

In urma unui cutremur

Vȋnturi ṣuerȋnd

Cu apele din cer curgȋnd

Totul distrugȋnd

Dar greṣiṭi cu toṭii sunt

Acelei poziṭii

Cằ Europ-analizȋnd

Și stȋnd ȋn faṭa hằrṭii

Vằd perfect corespunzȋnd

Descripṭia ṭằrii

Și cont ṭinȋnd de tot ce ṣtim

Unde au fost gheṭarii

Cằ nordul tot era-ngheṭat

Și fosta totul gheaṭằ

Iar sudul tot ȋncercuit

Tot roatằ de apằ

Știind aceste elemente

E clar cằ Europa

Insul-a crezut ca fost

Marea Atlantidằ

Și tot ce Egipteni-au zis

Se potriveṣte de minune

Cu tot ceia ce eu descriu

Cum nu se poate mai bine

Elefanṭi acolo-au fost

Mamuṭi cu pằrul lung

Și anotimpuri douằ numai

Unul sec, ṣi altul ud

E-adevarat ṣi mult sens face

Cằ axa globului fiind

Mult mai dreaptằ de-cȋt astằzi

Clima mult mai blȋnd-a fost

Mằ refer la clima noastrằ

La a noastrằ paralelằ

Nu cu mult mai nord sau sud

Unde clima a-fost dezastru

Cằ ce ploaie a trecut

De paralela noastrằ

Rằmas pe veci a ȋngheṭat

Și nu sa-ntors acasằ

Și clima la ecuator

Fosta foc ṣi parằ

Puṭine lucruri au trằit

In fierbinte ceia zonằ

Deci vedeṭi voi oameni buni

Cằ totul potriveṣte

Și ce Egipteani-au zis

Nu este poveste

Și dacằ bine-analizằm

Ce sa-ntȋmplat pe-Atlantis

Movila cu altarul ei

Și cercurile de-apằ

Potopul care a urmat

Și purằ limba noastrằ

Și geographic unde noi

Și naṭia se aflằ

Și credinṭa care-oavem

In Zeu ca nimeni alṭii

E pentru faptul cằ doar noi

Am fost acei Altantii

Și haide-acum sằ dovedesc

Prin scheletul limbii

Relaṭia dintre noi

Și acei Altantii

Cằ limba-aṣa cum s-a format

A lằsat o urmằ

Și-acuma limba sằ vedem

Cum a fost sằ curgằ

Un mare-Altar acolo-a fost

Unde-au **SAC-RI-FICAT**

Tauri **MA-RI** ṣi **G-RE-I** ṣi mulṭi

Zeului iau dat

Cȋnd bica pe Altar a fost

**P-RE-OTUL** cel **MA-RE**

Mȋna stȋngằ **RI-DICAND**

**INSP-RE** sfȋntul **SOA-RE**

Cu **D-RE-APTA** sacrificȋnd

Animalul mare

**T-RE-I** cuvinte a rostit

**AL**

**TᾸU**

**RA**

Aceste cuvinte-au fost

Trei cele mai sfinte

Și de-la ele noi avem

**TAUR** cuvȋnt care

De-la **TᾸU-RA** a devenit

Și de-asemenea **TA-RE**

Cằ **TARE**-i **TAUR**-ul cornut

Și puternic ṣi mare

Și **ALTAR** cuvȋntul sfȋnt

Sfȋnt ca sfȋntul soare

Cằ pe el sacrificam

Taurul cel mare

De **AL-TᾸU-RA** puṭin scurtat

**AL-TA-R** cuvȋnt a devenit

Cằ pe el s-a **P-RE-ZE-NTAT**

**RA** Zeului cadoul sfȋnt

Și dacằ cineva

Sằ nege ȋndrằzneste

Ce mie Domnul mi-arằtat

Care, cum, trecutul este

Sằ vina el cu jumằtate

Vorbele sằ potriveascằ

Intro altằ limbằ

Ca ȋn limba noastrằ

Cằ uite-aici cum totul curge

Cȋnd bica-fost sacrificat

Cu **C-RE-MENE** cuṭit preotul

Gȋtul i-a **TᾸI-AT**

Și uitȋndute la ȋnceputul

Cuvintelor **TᾸU** ṣi **TAU-R**

Acest **TAI** complimenteazằ

Al cuvintelor tezaur

Și pentru cằ **ALTAR**-ul fosta

**DEA-SU-PRA** pe cea movilằ

Pe **TRE-PTE** sus urcatau dȋnṣi

**AP-RO-APE** de Zeu sằ fie

In-**ALT** de-acolo-avem cuvȋntul

**ALT**-arul fiind acolo sus

Centru-a fost la tot pằmȋntul

Și nimica mai presus

De asemenea cuvȋntul **ALT**-ul

Tot dela **ALT**-ar ne vine

Pentru cằ **ALTUL** ȋnseamnằ

Ceva care **AL T**-ằu nu e.

Și de-la **AL** venita **EL**

Cuvȋntul **C-EL** mai important

**RE-PRE-ZE-N-TA-ND** ȋn lume totul

La propriu ṣi la figu-**RA**-t

Și pentru cằ la-ltarul cela

Pe t-**RE-**pte trebuia urcat

Ca la Domnul sằ se roage

Ce-atuncea s-a numit **UR-AT**

**UR-CA** au numit Barbarii,

Cȋnd pe trepte au **URCAT**

**IN-SPRE** Domnul ca sằ meargằ

Și taurul sacrificat

Deci **URALUL** munte care

**EU-RO-PA** o desparte

De Asia cea ȋntinsằ

De-la **URCᾸ** se numeṣte

Cằ ṣi Balcanii **URAL** fostau

Strabo ȋnsuṣi povesteṣte

De al Tracilor Ural

Munṭi frumoṣi ca ȋn poveste

Și **ALTARUL** fiind centrul

Barbarilor ȋn trecut

Dupa el ei toatằ ṭara

**ALTANTIDA** au numit

Cằ Altantida-fost cuvȋntul

Original ȋn trecut

Nu Atlanta precum Grecii

Ce l-au pronuntat greṣit.

Și apoi cuvȋntul **ṬARᾸ**

Și acela de **ṬᾸRAN**

Tot de la **TAU-RA** venita

De-la Zeul nostru bun

Care **RA** a fost numita

De ai noṣtri vechi strằbuni

Nume ce timpul schimbata

Dar din nou acuma ṣtim

Și Altantida orasul

De canale-nconjurat

Poduri multe peste ele

Barbarii au construit

Și pentru cằ-n vechime **PUNTE**

Podurile sau numit

**PONTUS** Pelasgii ṣi alṭii

Locu-acelau renumit

Și Bosforul unde este

Canal de Dumnezeu fằcut

In vremea-ceia n-a fost apằ

Ci doar o limbằ de pằmȋnt,

Intre Marmara ṣi Pontus

Pe unde bourii-au trecut

Din Asia-n Europa

Annual ciurda migrȋnd

Cằ **BO-SFORUS** s-a numit

Locul ȋn vremea aceia

**BO-URII** prin el trecȋnd

Din Asia-n Europa

Cằ a fost singurul loc

Pe unde pututau trece

Bourii cu ciurda lor

Și nu prin apa rece

Cằci Bosfor a ȋnsemnat

“pe unde boul trece”

Cằ ṣi astằzi folosim

“drept sfoarằ” noi ȋi zicem

Și locul era renumit

Pentru vȋnằtoare

Acolo boii-au aṣteptat

Ca sằ ȋi omoare

Și a rằmas dupằ Potop

Bosfor numit locul

Deṣi ciurdele de boi

Le-a oprit canalul

Dar cum vremea a trecut

Numele canalul

Sie ṣi l-a ȋnsuṣit

Și astằzi e Bosforul

Bouri au fost ȋn vechime

Munṭii plini de ei

Și-a fost cel mai important

Lucru pentru oameni

Inainte dea-nblȋnzi

Multe animale

Pe cȋnd Barbarii trằiau

Doar din vȋnằtoare

Bourul a fost atunci

Baza vieṭi lor

Cằ trằiau atunci Barbarii

O viaṭằ de vȋnằtor

Cȋnd un **CERB** vȋnatau dȋnṣii

Fosta pentru c-au **CER-UT**

De la **CER** ceva mȋncare

Și Domnul le-a **DᾸ-RU-IT**

La **BO-SFOR** erau Altantii

Bourii aṣteptȋnd

Ca din Asia sằ treacằ

Pằmȋntul zguduind

Suliṭele lor ȋn mȋnằ

De-moṭie tremurȋnd

Cȋnd bourii apằrurằ

Pe mica limbằ de pằmȋnt

Cȋnd boii sau apropiat

In fugằ Altantii

La atac ei au plecat

Spre a vȋna boii

Iar taurii vằzȋnd venind

In fugằ vȋnằtorii

Din ciurdằ au ȋnaintat

Sằ-ṣi apere viṭeii

Și cu coarnele-n pằmȋnt

Spre vȋnằtori plecarằ

In fugằ mare tropotind

Sằ-nvingằ sau sằ piarằ

Iar Altanti aṣteptȋnd

Cu suliṭele grele

In cocoaṣằ ȋnplȋntȋnd

Adȋnc, suliṭa prin piele

**BU-CATE** de la **BOUR** vine

Și **BUN** de-acolo a venit

Cằci tare **BU-NᾸ** a fost carnea

Cȋnd foamea rea a potolit

Și cuvȋntul nost **BO-L-NAV**

Tot dela-cest **BO-UR** vine

Cằci cȋnd au zis **BOUL-NAVEM**

**BOL-NAVII** apằrurằ

Și la fel vorba **BOGAT**

Ca-tunci cȋnd animalul

Fiind la pằmȋnt cằzut

Și cȋnd vȋnằtorul

**GATA-I BOUL** a zis el

Sằ-l ducem acasằ

Și carnea dulce de la zeu

So punem pe masằ

Și **VITE** de-la **BITE** este

Cằci fostau **BOI** ṣi **BITE**

**BOII** fiind masculini

Și **BITELE** femele

**CE RA DᾸ** s-a transformat

In cuvȋnt **CIREADᾸ**

Care-apoi mai prescurtat

Devenita **CIURDᾸ**

**VITEAZ** la fel este cuvȋntul

De-la **VITE** cea **VÎNAT**

**VÎNᾸTORUL** nostru care

**VÎNÎND** viaṭa ṣi-a riscat

Pȋnằ ṣi cuvȋntul **VIAṬᾸ**

De-la **VITE** vine

Cằci fằrằ carnea de **VIṬEL**

Nu s-a trait bine

Și **VESELIE** mare-a fost

Atunci cȋnd vȋnằtorul

Acasằ s-a ȋntors cằrȋnd

Pe umằr **VIṬELUL**

Flằmȋnd tribul aṣteptȋnd

Mult s-a **BU-CU-RA-T**

Cȋnd vȋnằtorii sau ȋntors

Cu mult vȋnat **BO-GAT.**

Și dupằ cum am explicat

Cuvȋntul **BUN** e de-la **BOUR**

Cằ bine tare sau simṭit

Cȋnd mȋncau carnea de taur

Deci **BINE** ṣi cu **BUN** e-acelaṣi

Asta ṣtim cu toṭii

Dar de unde **VINE BINE**

Nu o sằ mằ credeṭi

Inchipuiṭivằ cằ tribu-ntreg

Flằmȋzi aṣteaptằ **VÎNᾸTORII**

Copiii mai nerằbdằtori

Plecaṭi pe vȋrf de dealuri

Cu ochii zarea scrutinȋnd

Departe vằd Barbarii

**VÎNATUL** ȋnspre ei cằrȋnd

Spre casằ " **VENEAU" VÎNᾸTORII**

Copiii ȋnspre trib fugind

Strigȋnd ȋn gura mare

**VINE,VINE** tatằl meu

Și-aduce de mȋncare

Focul sằ ȋl pregằtiṭi

Cằ va fi **BINE** iarằ

Carne multằ vom mȋnca

Și-om umple **BU-RTA** goalằ

Dar cine a mȋncat prea mult

Și ȋn grabằ mare

Totul apoi a **BO-RÂT**

Și s-a simṭit **RᾸU** tare

Cằ rằu se simte omu-atunci

Cȋnd cu poftằ mare

Fiind slằbit,fiind flằmȋnd

Se-ndoapằ mult prea tare

Și cuvȋntul **BO-UR** vine

De-la **BUN** de-la **UR-AT**

Cằ ceva **BU-N** datulea Domnul

Cȋnd Zeului sau rugat [**UR-AT**]

Și de-la **BOUR, BOCE,MUGE**

Și-apoi **VOCE,VORBA** curge

Și uite aṣa s-a format limba

Ce-a mai antica din lume

Dupằ cum vedeṭi cu toṭii

Vorbele noastre se leagằ

Nu existằ-n altằ limbằ

Nici Latinằ ṣi nici Greacằ

Și ȋncằ cȋteva cuvinte

Un pic sằ analizằm

Sằ vedem de-unde provine

Cuvinte ce azi avem

Sằ luam cuvȋntul **CASᾸ**

**ACASᾸ** de-acolo vine

Și **ACOPERIȘ** urmeazằ

Ce vȋnt ṣi ploaie-afarằ ṭine

Și cei ce sub **A-CO-PERIȘ** se aflằ

Formeazằ o **CO-MPANIE**

Cu toṭi gramadằ **A-CO-LO** sunt

Apa rece sằ nu-i ude

Și **CASᾸ** e cuvȋntul nostru

Și de-l vedeṭi ȋn alte limbi

E pentru c-a fost dus acolo

De-ai nostri Goṭi ṣi de Longbarzi

Pentru cằ-n Latinằ-i DOMUS

Și ȋn Greacằ e OIKIA

Deci **A-CO-PERIS** e clar,

Cred cằ toṭi au prins ideia

Și oare nu e clar acum

Cằ ȋn orce limbằ

Unde e prefixul **CO**

Aceastằ micằ vorbằ

De la A**-CO-**PERIȘUL nost

A apằrut ȋn orce limbằ

Cuvinte multe peste tot

Din aceastằ micằ vorbằ

**CO-OPERARE** ṣi **CONSTRUCṬII**

**CO-RUPT** ṣi **CO-NFIDENT**

**CO-MASAT** ṣi **CO-MPRESAT**

**CO-AGULAT** ṣi **CO-MPLIMENT**

Toate de-la noastrằ **CASA**

Și al ei **A-CO-PERIȘ**

Crescuta cum gorunul falnic

Ce odatằ-n ghind-a fost ȋnchis

Dar nu e mai mare dovada

De-cum cuvȋntul nost **COPII**

Cằci pe **PA** ce-aducea **PI-TA**

**COPII-**ATULAUtoṭi pruncii

Și **CO-PIE** a apằrut

Foarte modern cuvȋnt

Și-a **CO-PIAT** aceastằ vorbằ

Intreaga lume pe pằmȋnt

Fata **COPIAZᾸ** mama

Și devine-n cursul vremii

A mamei **COPIE** perfectằ

Ca ȋn pragul bằtrȋneṭii

Grijằ de pằrinṭi sằ poarte

Celor care-au fost drumeṭii

Și ghidajul necesar

Pentru ea dea lungul vieṭii

Cằ de fapt ce sunt **COPIII ?**

Sunt prunci ce-au **CO-PIAT** pằrinṭii

Ce cu toṭii au trait

Sub **A-CO-PERIȘUL** casei

Și **PA-RI-NṬII** ṣi **CO-PIII**

Protejaṭi de vrajba vremii

Lȋngằ **VAT-RA** ȋnge-**RE-**ascằ

In plằcutằ **CO-M-PA-NIE**

Și uite la acest **CU-VÂNT**

Cum singur se explicằ

**CU-VÂNTUL** ce iese din piept

Se creazằ vocea

Și **Z-VÂNTA, VÂNTUL** de-la **ZEU**

Cȋnd e ud pằmȋntul

Și **VO-CEA** adusằ de **VÂ-NT**

Numitu fosta **ZVONUL**

Cu toṭii ṣtim ce-nseamnằ **BOARE**

Și-i clar de unde vine

Cằ vȋnằtorii cằutȋnd

Cireada pe cȋmpie

Aerul adulmecȋnd

De-odatằ unul zice

**BOURII** acolo sunt

**BOAREA** mie-mi spune

Și atȋta vreme cȋt

Omul pe Domnul respectằ

Dumnezeu cu mila lui

Pe om ȋl ajutằ

Dar cȋnd omu-nebuneṣte

Și se crede Zeu

Domnul pe om pedepseṣte

Amarnic ṣi rằu

Și asta e ce-santȋnplat

In marea Altantidằ

Cằ dupa mii de ani de bine

De credinṭằ ṣi luminằ

Barbarii tare sau stricat

Au devenit ca leii

Și au crezut cằ sunt stằpȋni

Și-au devenit ei Zeii

Și **RA** uitȋndu-se ȋn jos

Comportamentul lor vằzȋnd

A devenit **FU-RI-OS**

Și pe inima-ṣi cằlcȋnd

Globului ia dat un brȋnci

Axa sa-nclinat

Pằmantu-ntreg **CU-T-RE-MU-RÂ-ND**

Mult s-a **RᾸ-STURNAT**

**VÂNTU-RI-LE** au pornit

De Dumnezeu trimise

**NO-RI** de apằ ȋncằrcaṭi

Veneau ȋn mari furtune

**ALTANTIDA**-U invadat

Zeul sằ **RᾸ-ZBUNE**

Omul ca sằ-ṣi aminteascằ

Cằ nu e nimic pe lume

Patruzeci de nopṭi ṣi zile

Furtuna a **DU-RA-T**

Ploaia ȋncontinu apa

Cu galeata a turnat

Apele-n bazinul mare

Continu s-a **RI-DICAT**

Altantida ṣi Barbarii

Aproape toṭi sa-u ȋnecat

Dupa patruzeci de zile

Ploaia toatằ s-a **OP-RI-T**

Dar soarele lui **RA** stằpȋnul

Inceputa de topit

Gheṭarii din nordul tằrii

Și apele-au nằvằlit

**SP-RE** Altantida **SᾸ-RA-CA**

Pȋnằ totul a **PIE-RI-T**

Prin apằ mergeau Barbarii

Peste fosta lor cȋmpie

Care-acum **E-RA** o baltằ

Fằrằ capằt pȋnằ-n zare

In spate cằrȋnd copiii

Apa pȋn-la brȋu de mare

Zi ṣi noapte-naintȋnd

Inaintȋnd dar unde?

Cằci numai apằ peste tot

Care-ncontinu creṣte

Și **RÎ-URI** de **RA T-RI-MES**

**SP-RE** Pontus nằvằleṣte.

In copaci pe-acoperiṣuri

Sau urcat Altanti

Sằ evite moartea cruntằ

Ce venea ȋn valuri

Sằ evite-a lui **RA URᾸ**

Și au crezut Barbarii

Cằ dacằ ploaia s-a oprit

Scằpatau de **FU-RI-A**

Zeului nemuritor

Cằ, lo fi cuprins mila

Și-o fi uitat fằlia lor

Cȋt de mare fosta

Dar gheṭarii fiind **VA-RᾸ**

Incontinu se topeau

Și apele ca sằ **C-RE-ASCᾸ**

Incontinu ajutau

Dar nu era numai apằ

Ci buṣtenii tulburau

Noroiul cu apa venind

Și cadavrele-ntorceau

De cȋnd e omul pe pằmȋnt

Asemenea dezastru

Nu a fost adus de Zeu

Atȋt de rằu ṣi aspru.

Dar Domnul a trebuit

S-opreasca mằreṭia

Omului nou,ȋngȋnfat

Ce Zeu de-acuma **E-RA**

Puṭini din dȋnṣi au scằpat

Și fosta jale multằ

De-aceia Pontus s-a numit

De Barbari, Marea Neagrằ

Și de-atunci e obiceiul

Cȋnd un iubit ne moare

Gatele ce le purtam

Sằ fie toate negre

XXX

Cằ axa globului a fost

Nainte mult mai dreaptằ

Grade douằṣ-patru astằzi

Este ȋnclinatằ

N-am citit de nicằeri

Nici nu mia spus nimeni

Este teoria mea

Și singura pe lume

Singura care explicằ

Cum clima s-a schimbat

Din perioada glaciarằ

Pȋnằ ȋn present.

Cằci nu sa-ncằlzit globul

Aṣa cum spun ṣcolarii

Ci doar e schinbatằ clima

Și asta datoritằ axei

**CᾸLDU-RA** ce-o primim acum

E altfel distribuitằ

Golfstrimul a apằrut

Odatằ cu noua climằ.

Cằldura spre nord o duce

Nordul ȋncằlzeste

Curenṭii reci pe dedesupt

La tropic **RA-CO-RE-STE**

Cea-nclinat aceastằ axằ

Nu vom ṣti niciodatằ

Un mare cutremur poate

Sau o erupṭie enormằ

Un mare meteorit

Cu mare vitezằ

Lovind pằmȋntul la ȋntors

Și ia-nclinat axa

Care dintre ele-a fost

N-are inportanṭằ

Cert e faptul cằ de-atunci

Clima e schimbatằ

Fauna a emigrat

Pȋnằ ṣi copacii

Toṭi oamenii a afectat

Dar cel mai rằu Barbarii

PENTATEUCUL

Printre cei ce au scằpat

A fost biblicul **NOIE**

Scằpata el cu arca lui

Cu a Zeului voie

Ca sằ-ntoarcằ pe pằmȋnt

Credinṭa-n Dumnezeu

Pe pằmȋntul **Â-NOIT**

Spằlat de blestemul greu

Mersa Noie cu-a lui **ARCᾸ**

**NOI** ȋi zicem **B-ARCᾸ**

Pentru cằ douằ **ARC-URI** sunt

Unu-napoi ṣi unu-n faṭằ

Și dupằ multe zile-n ṣir

Noie plutind pe mare

CORBUL ALB a slobozit

Zona sằ o iscodeascằ

Dar corbul nu s-a mai ȋntors

Și-un blestem atuncia Noie

Din gura-i sfȋntằ a rostit

“De-amu”negru sằ fie

Și stau acum ṣi mằ ȋntreb

Posibil Doamne este

**CORBUL ALB** care l-am prins

Fosta oare a lui Noie?

Un semn dat de Dumnezeu

Ca toṭi sằ ȋnṭeleagằ

Cằ misiunea el mia dat

Sằ-np**RA**ṣtii a-lui vorbằ

Trecutul tot sằ ȋl explic

Și toṭi sằ-l ȋnṭeleagằ

Și din nou spre Dumnezeu

Cu toṭii ca sằ meargằ

Și-ajunsa Noie-n **A-RA-RA-T**

Muntele sfȋnt sằ-l vadằ

Cằci Domnul i la **A-RᾸ-TAT**

Ca din **NOU** sằ-nceapằ

Poporul a se ȋnmulṭi

Și sằ ȋnfloreascằ

Cu multằ credinṭằ-n ei

A Barbarilor rasằ

Și-acolo Noie a **J-URAT**

Pe a sa viaṭằ

**RO-B** el ṣi descendenṭii lui

Pe veci sằ-i fie slujbằ

Sằ nu sabatằ de-la Zeu

Și de la a lui poruncằ

Și niciodatằ ȋntre Zeu ṣi ei

Sằ mai fie vrajbằ

Totul nou acum-a fost

Și o clima **NOUᾸ**

Patru anotimpuri sunt

Nainte erau douằ

Verile-acuma sunt fierbinṭi

Și iernile grele

Nui-mai clima care-a fost

Eterna primằvarằ

Și mari schimbằri sau petrecut

Și mult au suferit Barbarii

Cei care-au supravieṭuit

Potopul ṣi furia mằrii.

De-aceia **POTOP** ȋi zice

Cằci a **TOPIT** marea

**PO-PO-RU**-ntreg ce-acolo a fost

Și-a **PO-TOPIT** ṣi zarea

Pe insulele ce-au rằmas

Vȋrfuri de foste dealuri

Multằ lume a umplut

Micile meleaguri

Și ȋntre ei mult sau luptat

Pentru-o bucaṭicằ

Un mic petec de pằmȋnt

Grȋul ca sằ-l creascằ

Druizii ia-u povestit

Istoricului Marcelinus

Ce acolo sa-ntȋmplat

Multe lui i-au spus

Cằ Druizi au plecat

Dela lacul Pontus

Și printre Kelti ei au trằit

De multằ vreme ȋn apus

Și-au fost Druizii ȋvằṭaṭi

Istoria s-o ṣtie

Douazeci de ani a fost

Necesar ca so ȋnveṭe.

Din cap a trebuit sằ ṣtie

Tot ce-a fost nainte

Cằ legea nu lea dat lor voie

Cuvintele ca sằ le scrie

De-aceia nu ṣtim nimic

De trecutul nostru

Pentru cằ Barbarii toṭi

Interzis au avut scrisul

Și tot ce eu am ȋnvằṭat

Despre-al nost trecutul

E dela Romani ṣi Greci

Și ajutat de Domnul

Și haide-acuma sằ vedem

In sfȋnta scripturằ

Ce Eusebius a scris

De-aceastằ perioadằ

Cằ vechiul testament de el

Inpreunằ pusu fosta

Primitằ de-la Origen

Ce mai devreme scrisa

Despre scrierile vechi

Gằsite-n biblioteca

Cea mare ṣi bogatằ-n cằrṭi

Din Alexandria.

Și mai devreme-un pic de el

Fosta Iraneus unul

Mare filosof Creṣtin

Care ajutat de Domnul

In al doilea veac a scris

Și a fằcut planul

Cum sằ ȋnṭeleagằ toṭi

Ce este Creṣtinul,

Cum lumea a evoluat

Cine este Domnul

Și ca cel mai simplu om

Sằ-ṣi vadằ destinul

Și Eusebius s-a apucat

Sằ punằ ȋnpreunằ

Vechiul testament ṣi noul

Și fằcuta cartea sfȋntằ

El ȋnsuṣi **MARTUR-ISEȘTE**

De-aceastằ ȋnsằrcinare

Primitằ de-la Impằrat,ȋn cartea

“Viaṭa lui Constantin cel mare”

Și haide acum ca sằ vedem

De unde vorba **~~MARTIR~~** vine

Pentru cằ Creṣtinii toṭi

Cred cằ-n Greacằ aparṭine

Pentru cằ ȋn Greacằ **MARTOS**

Cuvȋntul “**MARTOR**” ȋnseamnằ

Și cred ei cằ de acolo

**MARTIRUL** origineazằ

Și deṣi cuvȋntul nostru

E clar cằ-i originea

**MARTIR-ILOR** din vechime

Ce suferitau moarte grea

Lumea-ntreagằ e convinsằ

Cằ din Greacằ a ieṣit

Cằ pȋna-cum nimeni nu ṣtie

De marele nostru trecut

Dar aceastằ micằ carte

Schimbava totul pe pằmȋnt

Adevằrul rằsằriva

Ca niciodatằ ȋn trecut

Pentru cằ dovezi sunt multe

Multe fằrằ de sfȋrṣit

Și cine se va opune

De mare rȋs va fi fằcut

Cằ acest cuvȋnt **MARTIR**

De-la **MARTUR-ISIT** apare

Și “mằrturisit” ȋnseamnằ

Cằ pe **MARTE** Zeul mare

Omul **MARTOR** ȋl adduce

Cằci el adevằrul zice

Cu toṭi ṣtiind cằ dacằ minte

Pe veci va fi-n focul fierbinte

Deci la noi cuvȋntul **MARTOR**

E foarte vechi pe cum se vede

Și Grecii cuvȋntul **MARTOS**

De la noi ȋl importarằ

Cằ **MARTIE** la ei e **ARES**

Și n-are nici o legaturằ

Cu cuvȋntul nostru **MARTOR**

Sau jurȋnd **MARTURISIRE**

Și haide-acum iarằṣi sằ mergem

La sfȋnta noastrằ scripturằ

Sằ vedem cum ȋnceputa

Pe pằmȋnt din nou viaṭa

Barbarilor dupa **NOIE**

Cȋnd Domnul globul spằlata

De rele ṣi nesằbuinṭằ

Și lumea toatằ de pằcate

Un **OR-AȘ, UR** s-a chemat

Undeva-n **CALD-EIA**

**CALDEIA** pentru ca fost **CALD**

Și **UR** de la **UR-AT**

Acolo oamenii lui Dumnezeu

Se adunau sằ st-**RI**-ge **UR-A**

Și **ZEU-ULUI** pe **ZIG-URAT**

Sằ-i aducằ **ZE-RT-FA**

Cằ **ZERTFA,JERTFA** s-a numit

Odinioarằ atunci cȋnd

**ZE**-ului **RA** pe Zigurat

Sacrificiu au **FᾸ**-cut.

Deci cuvȋntul **jertfằ** astằzi

A fost odatằ **ZE-R-T-FA**

Ce pe **ZIG-URAT** fằcutau

Ce azi se cheamằ **JERTFᾸ**

Cằci **ZIGURAT** cea piramidằ

Cu vȋrful ca o masằ

Sigur sunt cằ ea a fost

A Domnului casằ.

De-aceia-vem **ASIGURAT**

Astazi noi cuvȋntul

„Te-ai **ASIGURAT”** ȋnseamnằ

Te-ai rugat la Domnul?

Și nu ȋnseamnằ **ZIGURAT**

Aṣa cum spun ṣcolarii

“*Muntele lui Dumnezeu*”

Ci unde toṭi Barbarii

La **ZEU** a se **URA**[ruga] sau strȋns

Și sằ-i aducằ jertfằ

Tot ce au avut mai bun

In a Zeului casằ

Și din acest **UR** a plecat

Un om Avram pe nume

Cu oile ṣi-a lui nevastằ

Sằ vadằ-ntreaga lume.

Și fiind un om cinstit

In tot la-jutat Domnul

Un singur lucru nu ia dat

Un fiu sằ-i ducằ viitorul

Și supằrat **A-VRAM** a-fost

Cằ ce **A-VRUT** mai mult pe lume

Dela Domnul n-a primit

Un fiu sằ-i ducằ al sằu nume

Și-a venit Domnul la el

Și i-a zis **A-VRAME**

Nu fi necằjit cằ fiul

Ce ȋl **VREI** ȋṭi vine

Cȋte stele sunt pe cer

Aṣa a ta sằmȋnṭằ

Lumea o va ȋnmulṭi

Și lumea va conduce.

Și Dumnezeu ia dat un fiu

Nascut de-o servitoare

Pe care **SARA SORA** lui

Al **RᾸ-B-DA** n-a fost ȋn stare

Și haide acuma sằ vedem

Cum poate o femeie

Un dublu rol de al avea

De nevastằ ṣi de sorằ.

E pentru cằ bằrbatul spune

Vreau sằ mằ **ÎN-SOR**

Deci **ÎN** casằ-o **SO-RᾸ** adduce

Pentru-a face-un viitor

Și **SARA** s-a numit aṣa

Pentru ca a fost **SARACᾸ**

Cằ “sằracằ” s-a numit

Femeia ce-a fost **STEARPᾸ**

Azi “stearpằ-i”pentru animale

Nu pentru femei rostit

**SARACᾸ** a fost cuvȋntul

Pentru femei ȋn trecut

Pe **SARA** Zeul a-ajutat

**SᾸRᾸCIA** ca sằ-i treacằ

Un bằiat Domnul ia dat

Lui Avram sằ ȋi aducằ

Cằ un copil el mult **A VRUT**

De-aceia s-a numit **A-VRAM**

Dupa ce fiul s-a nằscut

Devenita **A-VRA-AM**

Și oare nu e clar acum

Din aceste cuvinte

A cui strằmoṣ Avram a fost

Și oare ȋn ce limbằ

Vorbitau oamenii de-atunci

De are atȋta rimằ

Și potriveste doar la noi

In a noastrằ limbằ

Și uite cum se nimereṣte

Cằ acest **A-VRAM**

Dupằ ce-a primit un fiu

Devenita **A-VRA-AM**

Asta pentru c-a zis el

Ce “**AM VRUT AM**”

Domnul ce-a zis a fằcut

Și ȋnceputa un nou neam

Și Domnul spre pằmȋnt privind

Doua mari oraṣe

Gomora ṣi Sodoma-au fost

Cằzute ȋn pằcate.

**SUDUIE** rằi-n **SODOMA**

Ș-in **G-OMORA-i OMORÂT**

Tot cei bun pe asta lume

Pằcằtoṣi au devenit.

Distrusa Domnul pe-amandouằ

Și numai pe **LOT** salvat

Pȋnằ ṣi a lui soṭie

Piatrằ stan-a devenit.

Și s-a numit **LOT** sằrmanul

Cằci ca **LOTRI** a trằit

In peṣteri ṣi munṭi el singur

Și cu fetele iubit

Și s-a pus Domnul sằ-ncerce

Credinṭa lui Avram

Cerȋnd-ui sằ **SAC-RIFICE**

**I-SAC** micul pui de om

**MORIA** s-a chemat locul

Unde fiul bun sằ **MOARᾸ**

**Ai-SAC-RIFICA** copilul

C-aṣa vrut Domnul sằ cearằ

Dar cȋnd a ridicat cuṭitul

In **I-SAC** sằ ȋl ȋmplȋnte

Oprituia mȋna Domnul

Cằ n-a fost sằ se ȋntȋmple.

Și sa-ntors Avram acasằ

La Sara soṭia lui

Inpreuna cu copilul

Darul mare-al Domnului

Cȋnd Isac mare crescuta

Gata de-a se ȋnsura

Un servitor tatằl trimisa

Soṭie de ai cằuta

Și-antȋlnit una **REBECA**

Ce **REPEDE** se miṣca

La fel ca **RODICA** noastrằ

**RODITOARE** fiind ea

Doi copii avutau ei

Gemeni fostau dȋnṣii

**E-SAU** s-a nằscut ȋntȋi

Și **IA-COB** de-al lui cằlcȋi,

Tare cu mȋna ṭinȋnd

Cằ a vrut sằ fie-ntȋi

Dar n-a reuṣit atuncea

Și-a lằsat pe mai tȋrziu

IACOB, **IA COBIT** lui Esau

Dreptul de ȋntȋi nằscut

Și Binecuvȋntarea dela

A lor tatằ-nbằtrȋnit.

Sằ **COBEASCA** pe-amȋndouằ

**IACOB** bine-a reuṣit

De-aceia **E-SAU** se chiamằ

**E-SAU NU E** primul nằscut

Vinovat s-a simṭit **IACOB**

Cằ lui **ESAU IA COBIT**

Drepturile amȋndouằ

Și de Esau a fugit.

In sfirṣit pȋnằ la urmằ

Patru soṭii ṣi-a luat

Și copii datuia Domnul

Doisprezece i-au nằscut

Sằ vadằ ce-i poate capul

Dumnezeu la ȋncercat

Și-ntro zi la luptằ dreaptằ

Pe **IACOV** la **PRO-VOCAT.**

Și-atunci cȋnd la luptằ dreaptằ

A vằzut ce poate el

I-a schimbat din Iacob nume

Și la numit **IS-RA-EL.**

**IS-RAEL** la numit Domnul

Pentru cằ **ESTE-REAL**

Un bằrbat,de luptằ care

N-a fugit din Peniel.

Și-au ajuns apoi cu toṭii

Tocma-n ṭara lui Egipt

Cằ foamete mare fosta

C-aṣa Zeul a dorit

Dar venita timpul cȋnd

Din Egipt au vrut sằ scape,

Fiindca-un rege prằpằdit

I-a pus cu forṭa sằ lucreze,

Lucruri mari de construit

Muncằ grea ṣi fằrằ platằ

Robi cu toṭii-au devenit

Istoviṭi ṣi fằrằ vlagằ

Și s-a ridicat unul Moisa

Om ales de Dumnezeu

Pe ei din Egipt sằ-i scoatằ

Ca sằ-i scape dela rằu.

Și lea spus atuncea Moise

Tutoror din neamul lui

De fugằ sằ pregằteascằ

Din ṭara Egiptului

Și cu o noapte ȋnainte

Ordin mare a dat el

Ca toṭi Israeliṭii

A sacrifica un miel.

Și cu sȋnge tocul uṣii

Fiecare sằ-l ȋnsemne

Ca Domnul **PESTE** sằ **PᾸȘEASCᾸ**

Și peste casa lor a trece

Pe ei sằ nu-i pedepseascằ

Ci numai pe Egipteni

Și de-aceia **PAȘTE**-i spune

Și de Paṣte tằiem miei.

Cằ peste ei **PᾸȘITA** Domnul

In acele vremuri vechi

Și de Paṣti a-nviat Domnul

Isus Cristos Domnul pe veci

Și i-a luat atuncia Moisa

Și peste mare i-a trecut

Pȋn-la muntele **SI-NOIE**

Unde totul **SA-NOIT**.

Legi **NOI** dela Dumnezeu

De pe munte au venit

Cu parằ scrise pe piatrằ

Cele mari zece porunci

Dar nainte de-a ajunge

La Sinoie munte sfȋnt

Prin deṣert trecuta Moisa

Toṭi de sete suferind

Și au ajuns ȋntrun loc **MARA**

Care aṣa fosta numit

Cằ **A-MARA** tare fosta apa

Și nu bunằ de bằut

Și merserằ mai departe

Și-ntrun loc bun au ajuns

**E-LIM** chematusa locul

Și pe nume-aṣa ia spus

Cằ **ERA-LIM-PEDE** apa

Care la vale a curs,

Și cu setea stȋmpằratằ

Mult ṣi departe au mers

Darằ colindȋnd deṣertul

Mȋncarea li s-a terminat

Dar sằ **MᾸNÂ**-nce lea dat zeul

**MANA** dela cer trimes

Și pe **MÂNI-**le lor Domnul,

**MANᾸ** pe ele depus

Și hrằniṭi au fost Judeii

De cel ce este ȋn cer sus

Și uite-aṣa Pentateucul

De Eusebius la noi transmis

Mari secrete ne aratằ

Cằ-n limba noastrằ a fost scris.

Și e clar ca bunằ ziua

Cằ a noastrằ limb-a fost

Cằci dupằ potopul mare

Altantii sau dus peste tot

MARTIE

Patru colṭuri ale lumii

Barbarii le-au invadat

Mari ṣi multe teritorii

Nằvằlit ṣi cucerit

Disperaṭi de noua climằ

Alte locuri cằutȋnd

Uni-n ṭằri sau stabilit

Alṭii-ncontinu umblȋnd

Nomazi numitu-sau acei

Ce din loc ȋn loc umblat

Arabi ȋn partea de sud

Skyti ṣi Sarmaṭi ȋnspre est

Iarằ alṭi numiṭi Huni

Pȋnằ-n Chin-au avansat

Cằlằri pe cai ṣi care grele

A Chinei ṭarằ-au cucerit

Nu-s poveṣti tot ce vằ zic

Cằ ȋn cằrṭile vechi scrise

De-ai vechimii scriitori

Oameni mari cu multằ minte

Isteṭi ṣi iscoditori

Ce-au citit ṣi ce-au vằzut

Au scris ȋn cằrṭile lor

Și de Barbari mult au vorbit

Herodotus primul care

Istoria lumi a scris

De-ale Skytilor cuvinte

In a lui carte a spus

**SAGARIS** s-a numit **SECUREA**

**MARTIE** zeul lor presus

Dovada e **MARṬISORUL**

Ce ȋn piept ȋl purtằm pus

Și clar apare ȋntrebarea

De ce se-agaṭằ pe costum

Aceasta micằ amintire

Din trecut fằrằ sằ ṣtim

Cum oare ṣi de unde

Acest obicei cằrằm

Fiind singurii ȋn lume

Ce Mằrṭiṣoru-n piept purtằm

Și **MARTIE** al nostru zeu

Acelaṣi **RA** este mereu

Cằci **MAR-E** respect avȋnd

Strằbunii pentru Zeu

**MᾸ-RE-ṬIE** ei au zis

Cằ **MARE** ȋi numele tằu

Și **MARTIE** asta ȋnseamnằ

**MᾸ-RE-ṬIE** ṭie Zeu

Cằ **MARTIE** s-a numit el

Pentru strằmoṣii noṣtri

**A-RE-S** Grecii lau chemat

Și **MARTIS** Romanii

In Babilon el **MARDUC** fosta

Și **MITRAS** i-au zis Perṣii.

La toṭi acelaṣi zeu a fost

La cei ce sau Barbarii

Și mai spusa Herodotus

Cằ **OIER** s-a numit “omul”

Și-a omorȋ pe cineva

**PATᾸ** a fost cuvȋntul

Și **OIERPATA** s-a numit

La Skyti Amazoana

Ce de-acolo a venit

Care este clar ca ziua

Cằ Amazoana a fost ea

Ce-a omorȋt oierul

Nu cu armằ sau otravằ

Ci cu mare dorul

Ce Skytul a suferit

Cȋnd era plecat **CᾸTANᾸ**

Zona din jur **CᾸUTÎND**

De pericole ṣi hranằ

Cằci venita dela **CATᾸ**

Cuvȋntul **CᾸTANᾸ**

Cằci cằlằri pe cai junimea

A plecat sằ **CATE**

Pericole sau pằṣuni bune

Pentru caravanằ

Și plecaṭi fostau mult timp

Prin stepele ȋntinse

Și **A MEA ZINᾸ** dovedeṣte

De unde a venit cuvȋntul

**AMAZONIS** pe Greceṣte

Cunoscut pe tot pằmȋntul

Cằ ale noastre **AMAZOANE**

Au atras **A-MOR** cuvȋntul

De-la **PATIMAȘUL** care

Pentru ea ṣi-ar fi dat duhul

**ISIS** fosta cea zeiṭằ

Ce aducea fertilitate

La Egiptenii cei strằvechi

Aṣa scrie-n carte

Dar oare nu-i cuvȋntul nost

Care zice-afarằ **IESE**

Cȋnd pruncul din mamằ **IESE**

Atuncea cȋnd se naṣte

Și nu ȋnseamnằ azi **ISVOR**

Acolo unde apa **IESE**

Din pằmȋntul roditor

Apa care dằ viaṭa

La tot ce e pe-aceast pằmȋnt

Cȋnd iese la suprafaṭằ

Și nu pare **ISIS** deci

Cằ a ieṣit din astằ limbằ

**IȘTAR** s-a numit Zeiṭa

In marele Babilon

Cu **ISVOR** se potriveste

Cằ sunt cu acelaṣi zvon

Asta nu e de mirare

Cằci Barbari ṣi ei au fost

Și Babilonul ṣi Egiptul

In departele trecut

Și multe sunt cuvinte care

A noastrằ limbằ dovedesc

Sằ fie cea mai veche limbằ

Și pe globul pằmȋntesc

Rằspȋndit-a sale ramuri

In tot neamul omenesc

Din America cea lungằ

Pȋn-an Asia de est

CREȘTINISMUL

Atunci cȋnd vechiul testament

Eusebius la-npreunat

Cằrṭi cu-nṭelepcine scrise

De la Origen primit

Care-n biblioteca mare

Din Alexandri-a fost

Sằ caute trecutul vechi

Inainte de Cristos

Dȋnduṣi seama cȋt de mult

Și mare istoria fosta

S-a decis ȋn mod abstract

Sằ ȋnpreuneze cartea

Cằ din cằrṭi a adunat

Esenṭa ȋnportantằ

Și-npreunằ le-aranjat

De construita sfȋnta carte

Și-a facut de aṣa fel

Ca toṭi s-aibe ideie

De ȋndepằrtat trecutul

Și cum a fost sằ fie

Și noi sằ nu mai repetam

Greṣeli mari ṣi pằcate

De oamenii trecutului

De multe ori facute

Și Eusebius fằcuta

Sfȋnta carte pe pằmȋnt

In mare de-a fi ȋnṭeleasằ

Și nu cuvȋnt cu cuvȋnt

Din pilde e cartea fằcutằ

Aṣa precum al nost Isus

Cȋnd vorbea cu fariseii

Numai ȋn pilde le-a spus

Și cine cartea citeṣte

A noastrằ sfȋntằ scripturằ

Și exact aṣa cum scrie

Exact aṣa o ȋnṭelege

Inṭelege tot greṣit

C-adevarul dat ȋn pilde

Cu-alt ȋnṭeles e spus

Nu toṭi reuṣesc al prinde

Și de-aceia bằnuiesc

Domnul mia dat darul

Biblia so ȋnṭeleg

Și sằ explic totul

Ca toṭi sằ ṣtie cum a fost

Și bine adevằrul

Tot omul sằ-nṭeleagằ

Nainte de veniva Domnul

Și toṭi cei care pȋn-acum

Greṣit au ȋnṭeles scriptura

Marea majoritate sunt

Și nu e a lor vina

Cằ nimeni nu le-a explicat

Cum fost-a scrisằ cartea

Aṣa Domnul a lằsat

Lucrurile pȋn-acuma

Dar de-acuma ȋnainte

Scuzằ nu mai este

Cine citeṣte astằ carte

Și refuzằ sằ-nṭeleagằ

Scriptura scrisằ ȋn trecut

Și ale sale pilde

Atunci cȋnd Domnul va veni

Amarnic va rằspunde

Biblia e dintre toate

Cằrṭile din lume

Cea mai ȋnṭeleaptằ carte

Indrằznesc a spune

Cằ-i din doua pằrṭi fằcutằ

Una-i vechiul testament

Iarằ ce-a a doua carte

A lui Cristos instrument

Judeism e prima carte

Aṣa lằsat-a Dumnezeu

Ca noi toṭi sằ ȋnṭelegem

Și sằ ne ferim de rằu

Și din pildele-n ea scrise

Pằcate sằ nu repetam

Și sằ ne ferim cu toṭii

Inapoi sằ nu mergem

Creṣtinismul e a doua

Carte dela Domnul sfȋnt

Pentru noi ce Creṣtini suntem

Este Noul Testament

Care cartea noastrằ este

De Cristos sằ ascultam

Nu de vechiul testament

Spre Judaism sằ ne intoarcem

Trecut e vechiul testament

Noul e viitorul

Present ȋn Biblie nu e

C-aṣa vruta Domnul

Și din doua ai de-ales

Trecutul sau viitorul

Pe care tu baz-ai sằ pui

Vechiul testament sau Noul

Cằ scriptura sfȋntằ este

Fằcutằ ca sằ ȋnṭelegem

Cằ-n Cristos este salvarea

Nu ȋn vechiul Judeism

Cine ȋnapoi se duce

Și crede-n vechiul testament

Pe Cristos la-bandoneazằ

Se-ntoarce la Judeism

Oare nu e clar ca ziua

Ce Judeii au pằṭit

Dupằ ce Isus la dȋnṣii

Trimes de Domnul a venit

Ai duce pe calea cea dreaptằ

Și cerul el le-a oferit

Dar ȋn loc sằ ȋl asculte

Judeii l-au rằstignit

Nằscut din Maria Fecioarằ

Trimes aṣa de Dumnezeu

In Judeia credinciasằ

Unde-a fost marele templu

Pe Judei sằ ȋi ridice

Sằ ȋi facằ mari de tot

Lumea ei sằ o conducằ

Sằ meargằ pe drumul drept

Pentru cằ Romanii fostau

Mult iubiṭi de Dumnezeu

Dar cȋnd averea ṣi puterea

Ia ȋntors spre drumul rằu

Și-au ajuns ei sằ declare

Cằ Octavian e Zeu

Și s-a dus ȋn cer sằ fie

Nu ca om,ci Dumnezeu

Atat de mare-obraznicia

Domnul n-a putut rằbda

Și dela Romani ȋntorsa

Faṭa lui marinimoasằ

Și-n Judeia a vrut Domnul

Sus ȋn mare acel templu

Pe al lui Isus Cristosul

Sằ-l ridice ca exemplu

Multe minuni Cristos fằcuta

Judeii ca sằ vadằ

Cằ fiul Domnului el este

Trimes sằ ȋi conducằ

A vindecat bolnavi ṣi orbi

La ȋnviat pe Lazằr

A fằcut din apằ vin

Și a mers pe apằ

Dar pentru cằ a condamnat

Averea ṣi luxul

Și din templu negustorii

El ia scos cu biciul

Lui Pilates toṭi Judeii

Ceruta sằ le facằ placul

Pe Isus sằ-l aresteze

Cằci Judei-i vroiau capul

Treizeci de arginṭi ȋn pungằ

Și Iuda Iscariotul

Om de mare necuvinṭằ

La vȋndut pe Isus Domnul

Adus ȋn faṭa lui Pilates

Pe Cristos la judecat

Și negasindui nici o vinằ

Pilates pe mȋini s-a spằlat

Dar Judei-i vroiau moartea

Nu numai un cap tằiat

Ci sằ sufere mult Domnul

Sus pe cruce rằstignit

Coroanằ de spini pe capul

Descoperit ṣi cu par lung

Sằ-ṣi batằ joc de el nằrozii

Neṣtiind ce crimằ fac

Isus Cristos Domnul avuta

Doisprezece mucenici

Dintre care **PETRU** fosta

Cel mai robnic dintre toṭi

Simon la chemat nainte

Dar i-a spus Isus Cristos

**PETRU**, te vei numi deacuma

Cằ eṣti **PIATRA** de folos

**CI A FA** a mea clằdire

Biserica pentru popor

Care fi-va a mea casằ

Și al tatằlui Altar

Ca sằ-nveṭe toata lumea

Unde e salvarea lor,

Nu-n avere ṣi trufie

Ci-n sufletul nemuritor

Și-n ce limbằ spusa Domnul

**PETRU** eṣti ṣi nu Simon?

Cằci **PIATRA-**i numa-n limba noastrằ

Și-i clar cằ numele-i Romȋn

Cằ-n Ebraica modernằ

“Even”, la piatra azi ȋi zice

In Greaca se cheamằ “lithos”

Și e “lapis” ȋn Latinằ

Și alṭii zisuiau lui, “**CHIFA’**

Cằ Domnul lui Simon ia zis

**CH-I-FA** , a mea clằdire

**PIATRA** eṣti ce-o va zidi.

Și nu vằ luaṭi, dupằ cei care

Petros zic cằ-n Greacằ e

Cằci cuvȋntul pe Greceste

Apằruta dupằ **PETRE**

Și apoi acel Saul

Ce **PAVEL** a devenit

Pentru cằ a **PAVAT** drumul

Lumii ȋnspre **CREȘTINISM**

Și **CREȘTIN** cuvȋntu-nseamnằ

Credinṭa care **CREȘTE** mare

Aṣa cum **CREȘTE** aluatul

Care-un pic de drojdie-are

Isus Cristos el ȋn persoanằ

A zis cằ el este plằmada

Ce-n lume va face sằ **CREASCᾸ**

Credinṭa-n toṭi cum **CREȘTE** pȋinea

Și pentru toṭi lumea **CEREASCᾸ**

Care pe el ȋl urmeazằ

Oare nu e clar cuvȋntul?

C-ằi dela **CER** din limba noastrằ

Cằ Evreii cine sunt

Și de unde-au acest nume?

Dela rȋul Trac Hebron

Care azi Mariṭa este

Cằci Hebrei le zice lor

Și dacằ-ṭi aduci aminte

Oamenii noi ȋi chemằm

Dupa rȋul un-se naṣte

Insằṣi ṭara **PALESTINA**

De-la **PALISADE** are

Numele pe care-l poartằ

Cằci palisade-s multe tare

Clisuri ȋn munti ṣi drepṭi pereṭi

Și nu de om ele-s fằcute

Fiind din piatrằ muntii drepṭi

Ci de Zeu din pura stancằ

Și **JORDANUL** rȋul care

Palestina o strằbate

De-la Romanescul **JOARDᾸ**

Numele stravechi ȋl are

Cằci Jordan el se numeṣte

De-la sằlcile pe maluri

De-unde **JOARDE** adunarằ

Ca sằ ȋnpleteascằ coṣuri.

Cȋnd din Tracia-u plecat

Asta nu ṣtie nimeni

Poate ȋn vremuri strằvechi

Cu Tiri ṣi Sidonii

Cằ ṣi Fenicienii-au fost

Dintre-a noastre neamuri

Strabo foarte clar ne spune

C-au fost din aste meleaguri

De-aceia limba lor strằveche

Se-apropie de-a noastrằ

Pe cȋnd Ebraica modernằ

E o limba asprằ

Cằ a fost recent fằcutằ

Doua secole ȋn urmằ

Mulṭi cred cằ limba-i foarte veche

Dar e cea mai noua limbằ

Și ȋnsuṣi numele **ISUS**

Ne spune noua Luca

A ȋnsemnat „celui de SUS”

Copilul numit fosta

Fiu al Domnului ceresc

Ce **SUS** ȋn cer se aflằ

Și **MARE** nume-avut **MARIA**

A pruncului mamằ

Patruzeci de ani trecutau

Dela rằstignirea lui

O destulằ perioadằ

Judeii a se pocằii

Patruzeci acelaṣi numằr

De zile ȋn pustiu postit

Mergand ṣi alungȋnd ispita

Ispitindul prin desert

Darằ Judeii de-atuncea

Foarte bogaṭi ṣi-ngȋnfaṭi

Cằ mulṭi trimisau zeciuialằ

Pentru templul construit

A Zeului casằ mare

Cum n-a fost alta pe pằmȋnt

Dar din zeciuiala ceia

Furȋnd mulṭi san-bogằṭit

Și vằzȋnd aceasta Domnul

Vespazian a fost trimes

Cu multằ armatằ Romanằ

Și cu fiul lui Titus

Pe Judei sằ-i pedepseascằ

Pentru faptul c-au furat

Și-n loc s-sculte de Domnul

Pe cruce l-au rằstignit

Domnul a fằcut un plan

Judeii aspru-ai pedepsi

Și din acel Vespazian

Fằcu al Romei Impằrat

Iarằ Titus Generalul

Peste oaste-avea comandằ

Ierusalimul sằ-l distrugằ

Și de pe pằmȋnt sằ-l ṣteargằ

Dar nu a vrut Domnul uṣor

Judeii fapta sằ plằteascằ

Ci ȋntre Simon conducator

Judeilor de armatằ

Și Ion la fel ṣef mare

La cealaltằ jumằtate

A fằcut vrajbằ enormằ

Și urằ ȋntre ei de moarte

Cằci se-omorau unii pe alṭii

In cetatea-nconjuratằ

O parte din ei ȋn templu

Alṭi-n restul de cetate

Minṭile ṣi le-au pierdut

Și fằrằ pic de chibzuinṭằ

Se omorȋrằ ȋntre ei

Dela Dumnezeu pedeapsằ

De foame au murit Judeii

In cetatea blestematằ

Și sau bằtut ȋntre ei

Creind atȋta suferinṭằ

Cằci cȋṭiva Judei simṭind

Un miros de carne friptằ

Spartau ei a casei uṣằ

Dorind carnea sằ o fure

Dar intrȋnd prin sparta uṣằ

Cu groaza au vằzut

Cum o mamằ de foame

Copilul ṣi la fript

Toate aste faptes-scrise

De un martor ocular

Judeul Iosif Flavius

Un mare scriitor

Abandonaṭi de Dumnezeu

Judeii mult sau ȋnrằit

Logica complect pierdutằ

Sau sằturat de trằit

N-ascultau de nici un sfat

La nimic nu sau gȋndit

La familii sau copii

Ori la templul ȋnằlṭat

Cȋnd oraṣul a cằzut

Titus tot a demontat

Nici o piatrằ peste alta

Din tot oraṣul a lằsat

Doar a lằsat ȋn picioare

Doua turnuri ṣi-un perete

Turnurile pentru vazằ

Și zidul pentru soldaṭi umbrằ

Pe locul unde fosta templul

Titus ordin mare-a dat

S-aducằ boi, ṣi-apoi cu plugul

Locul templului arat

Din Ierusalim fằcuta Domnul

Pentru Cristos fiul lui

Un mormȋnt ca nici un altul

Dupằ patruzeci de ani

Ce nimeni nu a ȋnṭeles

Din sfȋnta scripturằ

Cằ zece triburi care-au fost

De Eusebius pierdute

Nu sunt pierdute deloc

Ci sunt ȋn Europa

Unde ȋl slujesc pe Zeu

Și ȋncằ e credinṭằ

**IS-RA-EL-ITI** cu toṭii sunt

Ce dela potop **SCᾸ-PA-RᾸ**

Toṭi ce lui RA sau ȋnchinat

Au pielea albằ ṣi au barbằ

Aleṣii lui au fost ṣi sunt

Și e fapta **RE-ALᾸ**

Nu trebuie de-cȋt sằ vezi

Ce e azi ȋn lume

Unde oameni mor de foame

De boli ṣi de crime

Unde se-omoara ȋntre ei

Cum e-n Palestina

Africa e un dezastru

Și Asia la fel

Doar ȋn Europa-i bine

E cu totul altfel

Și unde Barbarii lui Ra

Pe glob sau stabilit

Ajutaṭi de-acel Cristos

Locul au sfinṭit

Prosperitate ṣi noroc

Peste tot i-au urmằrit

Atȋta timp cȋt ei au fost

Creṣtini cu-adevằrat

Dar uite cằ-n ultimul timp

Credinṭa lor le scade

Averi ṣi bogaṭii cu toṭii

Vor sằ le adune

Și sfatul lui Isus Cristos

De-aṣi aduna averea

In cer ȋnpreunằ cu el

Nu prea e moda-cuma

Și sau bằgat ȋn datorii

Barbarii cu toṭii

Vȋnduṭi ei sunt ṣi casa lor

Și robi pȋnằ ȋn pragul morṭii

Cằ fiecare vrea sằ fie

Mai bogat decȋt vecinul

Și-nprumutằ bani din bancằ

Și stằpȋn ajunsa banul

Un viciu nou a apằrut

Intre noi Barbarii

Invidiat de toṭi sằ fi

Și ca toṭi vecinii

Sằ cobeasca casa ta

Maṣina ṣi banii

In lux mare sằ trằieṣti

Și mare sằ fi

Atȋt de nou e acest viciu

Cằ pentru el n-avem cuvȋnt

Nimeni de-acest rằu vorbeste

Și-i mare viciu pe pằmȋnt

Pe-nvidioṣi ȋi acuzằm

Cằ-nvidia no stằpȋnesc

Dar cel ce-nvidia o catằ

Al ṣtie doar tatằl ceresc

Bun a fost canonul care

Dat de vechii noṣti Creṣtini

Interzis-a da dobȋndằ

La banii ȋnprumutaṭi

Cằ vằzutau ei la alṭii

Ce-au pằṭit Romani ṣi Greci

E cel mai sigur mod de-a face

Puṭini bogaṭi ṣi mulṭi sằraci

ISTORIA NEAMULUI

Dar hai acum sằ ne ȋntoarcem

La vremuri de odinioarằ

Sằ vedem ṣi mai departe

Ce- a fost ȋn a noastrằ ṭarằ.

A fost cea mai ȋntinsằ ṭarằ

Care-n lume-a existat

Toṭi vorbind aceiaṣi limbằ

Dar teritoriul-ȋnpằrṭit

S-a ȋntins aceastằ ṭarằ

Dela Sahara din sud

Pȋn-la marea Balticằ deasupra

Unde-ra partea de nord

Și din Atlantic la Pretani

Care era partea de vest

Și pȋn-la muntele Altai

Ce forma partea de est

Cằ nu ȋntȋmplator cuvȋntul

**ALTAI** muntele **ÂNALT**

Sau **SAHARA** de-la **SEACᾸ**

Cằ **SEKERA** s-a numit

Și **BALTICᾸ** ȋi zice mằrii

Cằci ca o baltằ este apa

**BALTᾸ** numa-n limba noastrằ

Și-n Albanezằ existằ

Kelto-Skyti a fost numit

De scriitorii din trecut

Acest mare teritoriu

Și de Barbari locuit

In vest a Keltilor cetate

**ALESIA** s-a numit

De-la vorba noastrằ **ALEASᾸ**

Care Cezar cucerit

-

Aceastằ mare capitalằ

A Kelto-Galilor din vest

Creata multằ divergenṭằ

De unde numele-a venit

Și sa-u ȋntrebat ṣcolarii

Din vechime ṣi present

Cum, ṣi de unde oare

**ALESIA** a apằrut

Skytii-au fost de douằ feluri

Unii pằmȋntul arau

Alṭii migratori fiind

Pằmȋntul cutreierau

De-la Pontus Marea Neagrằ

Pȋn-la muntele Altai

Al lor era teritoriul

Cằlằrind pe ai lor cai

Moldovenii noṣtri astằzi

E cea ramas din foṣtii Skyti

Iar Oṣenii sunt eu sigur

In trecut au fost Sarmaṭi

**SARI- MA** a fost cuvȋntul

Cȋnd ȋn rằzboaie luptau

Și-auzindul inamicii

**SAR-MATII** numituiau

Mare fosta teritoriul

Sarmatilor ȋn trecut

Din Panonia ȋntinsằ

Pȋn-la Balticằ ȋn nord

Și cȋnd se pregằteau de luptằ

Caii ȋnchiṣi ȋi ṭineau

Doua zile fằrằ hranằ

Și nici apằ le dằdeau

Care o fi fost motivul

Scriitorul n-a ṣtiut

Dar ca a Sarmatilor caii

Nimeni alṭii n-au avut

Parcurgeau distanṭe-norme

Și fiecare Sarmat

Un cal rezerva-vea sằ schimbe

Animalul obosit

**GAETII** sau numit cu toṭii

Ce faceau parte din neam

Cằ la haine-i ziceau **GATE**

Și **GATA** de rằzboi erau

Cȋnd duṣmanii cȋteodatằ

Pằmȋntul le cotropeau

Cum a-ncercat Cirus cel mare

Și Darius ani mai tȋrziu

Cirus fiul lui Cambises

Ajunsa mare Impằrat

Cu ai lui Perṣi ṣi ai lui Medes

Babilonu-a cucerit

Asiria a sfằrȋmato

Anatolia la fel zdrobit

Asia aproape toatằ

In genunchi i sa-nchinat

Și-a adus aminte Cirus

Cằ doua veacuri ȋn trecut

Skytii urmằrind Simerii

Ṭara lui a jefuit

Douaṣopt de ani prin lume

Cằlằri Skytii au trecut

Nimeni sằ le stea ȋn cale

Ori sằ-i opreasca-a reuṣit

Și s-a gȋndit atuncea Cirus

Skytii sằ ȋi pedepseascằ

Pentru ce strằbunii lor

Au fằcut veacuri ȋn urmằ

Și-a adunat toatằ armata

Peste Araxes a trecut

Cằ Araxes era rȋul

Și hotarul celor Skytii

Dar de cum trecuta rȋul

O ceatằ sa-propiat

Era o ceatằ de cằtane

Ce zona au cằutat

Spre Cirus ȋnaintarằ

Incet sa-u apropiat

Și cu respect ȋl ȋntrebarằ

Dằcằ cumva s-a rằtằcit

Și-a dat bine Cirus seama

De sarcasmul Skytilor

Și le-a rằspuns ṣi el la rȋndu-i

Ceva asemằnằtor

Cằ venita sằ peṭeascằ

Tomiris regina lor

Care vằduvằ rằmasa

Și-avea nevoie de-ajutor

Cằtanele la Tomiris

Intrun gallop au ajuns

Și ȋi aduserằ vestea

Cằ Cirus ṭara le-a pằtruns

Și-ndatằ a chemat regina

Pe Spargapises fiul ei

Cằtanele sằ le adune

Sằ-i ȋntȋmpine pe Perṣi

Și-au plecat douằ Cằtane

Pe tȋnằr Prinṭ al cằuta

C-a fost plecat de multằ vreme

Cằtằnie-a ȋnvằṭa

Dela marile Cằtane

Pradằ mare a vȋna

Cằ deacum avea tuleie

Barba pe faṭằ-i creṣtea

Cȋnd auzita vestea prinṭul

Cằ de reginằ e chemat

In grabằ mare mȋnằ calul

Lằsȋnd ȋn urm-a lui vȋnat

Și pe cal fugind ca vȋntul

Spre caravanằ a gonit

Cằ plin de vlagằ-i era trupul

Și niciodatằ obosit

Odat-ajuns la caravanằ

Spre mama lui se duse sfoarằ

Și ȋmbrằṭiṣȋnd regina

Ai zise apoi cu voce calmằ

“*Speriatu-mai mult mamằ*

*Și lằsatam totul baltằ*

*Ca-i trimes cei doi sằ-mi spunằ*

*Sằ vin la tine-n mare grabằ*

*Și-am crezut cằ poate viaṭa*

*In pericol ṭi s-a pus*

*Dar vằd cằ eṣti sằnằtoasằ*

*Și sunt tare bucuros*

*Și sper cằ alergằtura*

*N-am fằcuto de prisos*

*Mai ales cằci omorȋsem*

*Doi mistreṭi ṣi-un mare urs”*

O fiul meu, spuse Tomiris

As prefera a mea viaṭằ

Sằ ajungằ-al sằu apus

Decȋt primejdia de faṭằ

Ce al Perṣilor Cirus

Care cu a sa armatằ

Ṭara noastrằ a pằtruns

Și ne-a cerut pằmȋnt ṣi apằ

Cȋt tatằl tằu a fost ȋn viaṭằ

Cirus nu a ȋndrằznit

Pằmȋntul nostru sằ ȋl calce

Dar cum regele-a murit

Și-aflȋnd de tine Spargapise

Cằ tȋnằr eṣti, ȋncằ un prunc

Farằ de experienṭằ

Sằ ne calce a ȋndrằznit

Deci dằ alarma-n caravanằ

Trȋmbȋṭele sằ rằsune

Și ia-ṭi cằtanele ṣi pleacằ

La Skytii din ȋntreaga lume

Sằ trimeatằ a lor Cằtane

La Tanais sằ se-adune

Și cȋnd ai destulằ oaste

Perṣilor, capằt le pune

Dar nu cumva sằ pleci la luptằ

Fằrằ de Prezbitul mare

Pe care Skytii ȋl respectằ

Ca trecut prin multe tare

Prieten bun al lui tằu tatằ

Ce fostau prin multe rằzboaie

Multe a vằzut ȋn viaṭằ

Și e om cu minte mare

Spargapise cu mult zor

Cằlare a plecat prin lume

A le spune Skytilor

Cằtanele sằ se adune

Și fiecare vȋnằtor

A se lằsa de vȋnằtoare

Pằmȋntul scump al ṭằrii lor

Cerea acuma apằrare

Skytii auzind chemarea

Cu toṭii se adunarằ

Care se aflau peaproape

Cằ mare fosta a lor ṭarằ

Și tare mulṭi erau departe

Rằspȋndiṭi pe marea stepằ

In lungile lor caravane

Migrand continu ȋn viaṭằ

Celor care se-adunarằ

La rȋul lor numit Tanais

Care astằzi Don se chiamằ

Aflara cumplita veste.

Stȋnd pe doi cai ȋn picioare

Cu privirea-i spre cằtane

Și ȋn ochi avȋnd vằpaie

Grằitulea Spargapise

*“De cȋnd trằim pe-aste meleaguri*

*Pằmȋntul scump al ṭằrii noastre*

*Nimeni la cằlcat ȋn veci*

*Venind aici cu duṣmằnie*

*Pe noi ca sằ ne facằ robi*

*Și reuṣita ca sằ scape*

*Fằrằ ca sằ fie morṭi*

*Sau amarnic sằ plằteascằ*

*Cằ noi cu toṭi suntem cằtane*

*Pằstori ṣi falnici vằnằtori*

*Viaṭa toatằ stằm cằlare*

*Suntem mereu luptằtori*

*Cai ca noi nu are nime*

*Nici nu sunt ca noi arcaṣi*

*Dropia sằ o doboare*

*In zbor, la patruzeci de paṣi*

*Cirus cu Perṣii a venit*

*Ṭara sằ ne-o cotropeascằ*

*Ce Marte zeul nost iubit*

*Noua-a vrut sằ dằruiascằ*

*Cằ din toṭi de pe pằmȋnt*

*Din toatằ rasa omeneascằ*

*Nimeni nu a dovedit*

*O viaṭằ mai duhovniceascằ*

*Incredere ȋn Zeul mare*

*Ca noi nimeni pe pằmȋnt*

*Na avut, ṣi nici nu are*

*De-aceia Zeul nostru sfȋnt*

*Ne-a dat aṣa ȋndemȋnare*

*Aṣa curaj, ṣi-aṣa avȋnt*

*Și nea dat aceastằ ṭarằ*

*Cea mai ȋntinsằ pe pằmȋnt*

*Deci noi cu toṭi suntem Cằtane*

*Ce zilnic pradằ cằutằm*

*Mistreṭi ṣi lupi, fazani ṣi raṭe*

*Cu arcul noi le doborȋm*

*In fuga calului cằlare*

*Mare iscuṣinṭ-avem*

*Deci Perṣilor cu faima mare*

*Ce putem, sằ le-arằtằm”*

Ura, Ura strigarằ Skytii

Strigằtul lor de rằzboi

Ca zeul Marte sằ-i audằ

Și sằ coboare printre ei

Și duhul de-la zeu sằ vinằ

Sằ ȋi facằ mai viteji

Nimeni a le sta ȋn cale

Atȋta timp cȋt erau drepṭi

Și-au plecat cu toṭii Skytii

Inspre Perṣi ȋn cor cȋntȋnd

Cu muzica de cimpoaie

Cằlằri pe cai mằrṣằluind

Cằci cimpoiul fosta care

De Cằtane nelipsit

Gaida s-a numit atuncea

Cằ pe drumuri ia ghidat

Intre timp Cirus cel Mare

Sfằtuitorii a chemat

Sằ vadằ cum sằ dovedeascằ

Skyti foarte greu de-nfrȋnt

Și dupằ sfatul lui Croesus

O capcanằ lea-ntins lor

O capcanằ miṣeleascằ

Nenorocirea Skytilor

La o distanṭằ de Araxes

Cirus comandằ a dat

Oi ṣi boi ṣi vaci sằ taie

Pe toate lea pus la fript

Și vin sute de butoaie

Pregằtite pentru Skyti

Apoi ṣi-a luat armata

Și la Araxes s-a ȋntors

In tabar-a lằsat o parte

De-armata ce n-a ṣtiut

Ce era-n capul lui Cirus

De planul miṣelesc fằcut

Iscoadele pregằtite

De al ṭine informat

De tot ce are sằ ȋntȋmple

Cȋnd Skytii sau ȋmbằtat

Armata lui Spargapise

Tabằra a-ntrezằrit

Nerằbdằtori sằ-nceapằ lupta

De rằzboi sau pregằtit

Aṣteptȋnd ca Spargapise

De atac sằ dea cuvȋnt

Fremằtȋnd pe cai cu toṭii

Arcurile pregằtind

Dar Prezbitul invằṭat

Âi spuse lui Spargapise

Na-i de ce a fi grằbit

Cằ nu au Perṣii unde merge

Și doar la timpul potrivit

Atunci cȋnd ṣtii cằ totu-i bine

Cȋnd totul bine-ai observat

Dằ semnalul de atac

Dar Spargapise fiind tȋnằr

Și-n suflet multằ nerằbdare

Și totul ȋi parea uṣor

Fằrằ prea multằ cằtare

Âi spuse celui gȋnditor

*Skytii mei nu au rằbdare*

*Acum e timpul de omor*

*Surpriza e dea noastrằ parte*

Cằlằri pe cai venirằ Skytii

In groaznic gallop tropotind

Sằgeṭi slobozind din arcuri

Și din gurằ chiuind

Ca ṣoimii ce atacằ prada

Fằrằ milằ fằrằ gȋnd

Cằ acest duṣman venita

A cotropi a lor pằmȋnt

In tabằrằ au dat nằvalằ

Cu sabiile spintecȋnd

Orcine le era ȋn cale

Inamicii omorȋnd

In foarte puṭinằ vreme

Tabằra au cucerit

Inamicul pȋn-la unul

Complect fosta nimicit

Și vằzȋnd atȋta carne

Pentru ospằṭ pregằtit

Se-aṣezarằ toṭi la masằ

Și cu carnea ospằtat

Și dupằ ce cu toṭi mȋncarằ

Pȋnằ ce n-au mai putut

Anceput cu vȋnul dulce

Se-apucarằ de bằut

Din nou ȋi vorbi Prezbitul

Și mai mult ȋngrijorat

*“Prea uṣor luatam totul*

*Prea uṣor am cȋṣtigat*

*Și prea pregatit e vinul*

*Și ospatul aranjat”*

Dar nu auzita prinṭul

Cằ prea era ȋncȋntat.

Intre timp Cirus cu Perṣii

De tabằrằ sa-propiat

Și cȋnd Skytii adormirằ

Cu toatằ forṭa-atacat

Jumate din Skyti murirằ

Ca-u fost adormiṭi ṣi beṭi

Și cealalta jumằtate

Fostau luaṭi prizioneri

Aflatusa printre ostateci

Spargapise tȋnằr Prinṭ

Capul Skytilor ȋn luptằ

Fiind beat el a fost prins

Prezbitul cu ai lui scằparằ

Cằ trezi au stat ṣi na-u bằut

Și cȋnd Perṣii atacarằ

Pe caii lor au dispằrut

Pe cȋmpie ȋn goanằ mare

Skytii ca vȋntul sau dus

Perṣii ce au vrut sằ-i prindằ

Cu mȋna goalằ s-au ȋntors

Și Presbitul cu-a lui ceata

La Tomiris a ajuns

Și i-au dus jalnica veste

Cằ fiul iubit a fost prins

Cȋnd s-a trezit Spargapise

Și-a vằzut ce sa-ntȋmplat

Rugatula el pe Cirus

De mȋinile ia dezlegat

Și cu o miscare iute

Spada unuia-luat

Și cu multa hotằrȋre

In pieptul sằu a ȋnplȋntat

Auzirằ vestea Skytii

De moartea lui Spargapise

Și s-au adunat cu toṭii

Pe al lor Prinṭ ca sằ rằzbune

Și-a pornit o bằtằlie

Cum n-a fost alta pe pằmȋnt

Asta Herodotus spune

Scriitor cu greu cuvȋnt

Armata Perṣilor cu totul

A fost complect anihilat

Tare puṭini dintre ei

Peste Araxes au scằpat

Cirus a murit ȋn luptằ

Tomiris ordin a dat

Intrun burduf sằ-i bage capul

Și-apoi cu sȋnge la umplut

Aṣa s-a terminat sfȋrṣitul

Celui mai mare-mpằrat

Lumea-ntreagằ ȋl cunoaṣte

Și toṭi de el au auzit

Dar de Tomiris a noastrằ

Nimenea a pomenit

De-aceia scriu aceste versuri

Ca sa-flằm al nost trecut

Și dup-aceastằ bằtằlie

Tomiris a construit

Un oraṣ pe malul mằrii

Care Tomis s-a numit

Este Constanṭa de azi

Și ṣcolarii cred greṣit

Cằ de Greci a fost cetatea

Și nu de-ai noṣtrii construit

xxx

Dupằ ce Persul Cambises

Al lui Cirus fiu murit

Darius al lui Hystaspes

Impằrat a devenit

Și multe lucruri mari fằcuta

Acest Darius Impằrat

In satrapii a-mpằrṭit ṭara

Și poṣtằ iute a fằcut

Și mai mare-a fost Imperiul

Cằci la el sa-dằugat

Egiptul cel vechi ṣi mȋndru

Din calea-farằ de bogat

Și cu-atȋta bogằṭie

Armatằ mare ṣi putere

Cum n-a fost alta ȋnainte

Oare cine-I poate-nfrȋnge

Darius a stat pe gȋnduri

Cum asemenea Imperiu

Sằ aibe pe el ruṣinea

Skytilor ce lau ucis pe Cirus

Și s-a gȋndit el sằ rằzbune

Moartea lui Cirus cel Mare

Și cu Perṣii lui sằ spele

A trecutului ruṣine

Și-a adunat toatằ armata

Și spre Skyti-a plecat

Și peste un pod de vase

Peste Dunare-a trecut

Ca Skytia sằ o ȋnfrȋngằ

Și sằ-i punằ ȋn genunchi

Pe bravii Skyti sằ-i spele-n sȋnge

Cu loviturile de bici

Și toṭi strằbunii se-adunarằ

Ca sằ facằ mare sfat

Cum a rezolva problema

Adusằ de-acel Impằrat

Gelonii,Dacii ṣi Sarmatii

Budinii la fel ṣi ei

Cu Skytii se sfằtuirằ

Cum sằ-nfrȋngằ pe duṣmani

Dacii sau retras din luptằ

Spunȋndule celorlalṭi

Skytii crearằ problema

Deci rezolvat-a fi de ei

Dar Gelonii ṣi Budinii

Skytilor le promiserằ

In rằzboi sằ ȋi ajute

Inamicul sằ ȋnfrȋngằ

Dar cel mai mult sằ ȋi ajute

Au fost fii lor Sarmatii

Care au jurat pe soare

Ori mor ei ori inamicii

Cằci datina lor veche spune

Cằ Sarmatii fostau Skyti

Ce-ncrucisaṭi cu Amazoane

Fằcutau rasa de Sarmati

Și dupa multa socotealằ

Și de-asemeni planuialằ

In trei fosta ȋmparṭitằ

A Barbarilor armatằ

Una condusằ de Scopase

Âi –Dan-Tirsu pe cealaltằ

Iar a treia de Taxache

Toṭi cằlằri pe cai de rasằ

Femei copiii ṣi bằtrằnii

In carele acoperite

Unde nici apa ṣi nici vȋntul

Nici decum putea pằtrunde

Au plecat departe-n pustằ

Rằzboiul sằ nu-l ȋncurce

Și doar o mȋnằ de cằtane

Caravanele-a conduce

Scopase cu a lui armatằ

Pe Perṣi i-a ȋntȋmpinat

Și ṭinȋnd o zi distanṭằ

A da-napoi a ȋnceput

Pentru-ai trage ȋnằuntru

In mijlocul ṭằrii lor

Ca nici unul sằ nu scape

De arcurile Skytilor

Darius crezȋnd cằ frica

Ia fằcut sằ se retragằ

Cu multằ nesocotinṭằ

Pe Scopase ȋl urmeazằ

Și plimbatu-iau prin pustằ

Unde Skyti-au cunoscut

Ṭara ca pe dosul palmei

Și pe Perṣi ia-u obosit

Douằ luni dupằ ei Darius

Prin Skytia a colindat

Crezȋnd cằ o sằ ȋi ajungằ

Om la cap nesocotit

Cằ fostau Skytii toṭi Cằlare

Dar Perṣii pe jos treisfert

Și cavaleria Persana

Incontinu a pierdut

Cȋnd cavaleria Persanằ

Inspre Skyti de-ai ataca

Pornea cu mult curaj ṣi forṭằ

In bucằṭi se ȋntorcea

Și ȋṣi dằdu-se Darius seama

Cằ Skytii nu pot fi ȋnfrȋnṭi

Și-acuma alta fost problema

Cum sằ-ṣi scape-a lor vieṭi

Cằ Skytii se hotằrȋrằ

Unu-n viaṭằ sằ nu lase

Și ṣi-a dat Darius seama

Cằ e-n pericol de moarte

Și promise el lui Mitras

Care-i al Perṣilor Zeu

Cằ dacằ viaṭa ȋi salveazằ

Nu o sằ ȋi parằ rằu

Un templu mare ṣi mȋndru

Cum nu e altul pe pằmȋnt

De cum va ajungea-casằ

Se-apucằ de construit

Cu argint, aur ṣi perle

Templul tot ȋmpodobit

Și Magi mulṭi sằ ȋl serveascằ

Pe Mitras Zeul lor iubit

Și unul dintre ei Gobrias

Lui Darius sfằtuitor

A venit cu o ideie

Cum sằ-ṣi scape viaṭa lor

Tabarằ-ntreagằ sằ o lase

Cu bolnavi ṣi cu rằniṭi

Cu mằgari ṣi cu provizii

Și cei foarte obosiṭi

Și cȋnd venita noaptea neagrằ

Darius cu Perṣii lui

Jumatatea care ȋncằ

Nu erau complect slằbiṭi

Au plecat tiptil spre casằ

A nu fi auziṭi de Skyti

Ca sằ facằ o distanṭằ

Sperȋnd a fi izbằviṭi

Mằgarii simṭind plecarea

Mult ȋn tabằrằ-u rằgit

Iar Skytii auzind mằgarii

Nimic nu au bằnuit

Și cȋnd tabằra Persanằ

Skytii-n fugằ-au atacat

Aflarằ ȋn multằ grabằ

Cằ Darius era plecat

Skytii cu multằ furie

Caii ṣii ȋncằlecarằ

Și-n gallop fugind ca vȋntul

Dupằ Darius plecarằ

Omul care mai devreme

Numai doua luni ȋn urmằ

Venita Skytilor sằ cearằ

Robie, pằmȋnt ṣi apằ

Dar ȋn furia lor nebunằ

Pe lȋngằ Perṣi ei au trecut

Nevằzȋnd armata care

Deṣi fugea mergea ȋncet

Și-au ajuns ȋn locul care

Pod din vase construit

Peste Dunare ce fosta

Grecilor ȋncredinṭat

Robi erau Perṣilor Grecii

Care-n Ionia trằiau

Fiind parte din Imperiu

Și lui Darius serveau

Și-ajungand acolo Skytii

Grecilor ei le-au grằit

*„Multumiṭi Zeului vostru*

*Cằ libertate aṭi primit*

*Șaizeci de zile au trecut*

*Ordinul laṭi respectat*

*Podul pe apằ sằ-l ṭineṭi*

*Deci acum cuvȋntul dat*

*Lui Darius ṣi-al vostru Zeu*

*Cu mare cinste la-ṭi pằstrat*

*Ruṣine nu e pentru voi*

*Cuvȋntul nu vi l-aṭi cằlcat*

*Cu cinste-acasằ mergeṭi voi*

*Și bucuria mare*

*O duceṭi voi neamului vost*

*Cằci venita libertate*

*Și nu vằngrijoraṭi de Perṣi*

*Cằ nu va scằpa unul*

*Jalea ce li so-ntȋnpla*

*Va ṣti-o numai Domnul”*

Doisprezece ṣefi au fost

Peste Grecii care

Incredinṭa-tu podul fosta

De regele cel mare

Toṭi de Darius fằcuṭi

Tiranṭi peste oraṣe

In Ionia de el numiṭi

Dar fằrằ libertate

Miltiades din Atena

Tirantul de peste Cherson

Zise cȋt putu de tare

„Ionia o liberằm”

Dar tirantul din Miletus

Histiaeus ȋl chema

Ridicȋnduse-n picioare, zise.

Vreau ca sằ vằ spun ceva

*„Fraṭilor ce-aici la masằ*

*Cu toṭii ne-am adunat*

*Ca sằ ne spunem cuvȋntul*

*Ca-vem dreptul de votat*

*Fiecare dintre voi*

*Dintro datằ aṭi uitat*

*Cine te-a ales pe tine*

*Cine te-a fằcut Tirant*

*Cằ acasằ de ne-ntoarcem*

*Și Grecii liberi de vor fi*

*Din putere ne rằstoarnằ*

*Și s-a terminat cu noi*

*Haideṭi dar sằ ne prefacem*

*Cằ podul noi ȋl demontằm*

*Dar numai o micằ parte*

*De-la ṭằrm sằ desfằcem”*

Și l-au ascultat Tiranṭii

Cằ era-n sufletul lor

Mai scumpằ viaṭa personalằ

Decȋt harul tuturor

De-cȋt libertatea scumpằ

A ȋntregului popor

Au preferat de a fi robi

Dar tot Tiranṭi pe viitor

Cȋnd vằzurằ Skytii podul

Inceput de demontat

Cằlằri pe cai se avȋntarằ

Și ȋnspre Darius plecat

In gallop ca vȋntul iarằ

Pằmȋntul cutremurȋnd

De-ale cailor copite

Cu zgomot mare tropotind

Dar Mitras Zeul se pare

Pe Darius la ascultat

Cằ din nou Skytii trecurằ

Fằrằ de-al fi ȋntȋlnit.

La Dunare ajunsau Perṣii

Noaptea pe ȋntunecat

Și cȋnd nu gằsirằ podul

Tare s-au mai speriat

Și pusa Darius atuncea

Un Egiptean cu voce tare

Sằ strige cȋt ȋl ṭinea gura

Poate Grecii sunt peaproape

Și ȋl auzirằ Grecii

Vasele la ṭằrm au tras

Puntea-n grab-o refằcurằ

Și peste Dunare au mers

Darius aṣa scằpata

Ca prin ureche de ac

Și cu coada-ntre picioare

Salvat numai de noroc

Și de-aceia spun povestea

Aṣa cum s-a ȋntȋmplat

Ca sằ ṣtie toata lumea

Care-a fost al nost trecut

xxx

Și cȋnd murita Alexandru

Al lui Filip mare fiu

Care totul cucerita

Din Egipt pȋnằ la Indus

Patru generali ai lui

Imperiul l-au ȋmpằrṭit

Și lui Lisimah cằzuta

Teritoriul din nord-west

Dar aṣa-i cȋnd omul are

Aur mult ṣi-apoi putere

Și mai multằ el doreste

Și mai mult sufletu-i cere

Caṣa-i lằsat de Dumnezeu

Averea și puterea

Sằ ȋl distrugằ pe om

Sằ-și piardằ complect mintea

Și Lisimah cȋnd s-a vằzut

In Europa mare rege

Ba și din Asia o parte

Mare și-a putut allege

S-a decis sằ ȋși mằreascằ

Și mai mult al sằu ṭinut

Și cu marea lui armatằ

Peste Dunằre-a trecut

Tracii liberi sằ-nrobeascằ

Gaetii sằ ȋi fie robi

Sằ-și ȋntindằ teritoriul

Pȋnằ la munṭii Carpaṭi

Și dupa-ceia mai departe

Nordu-ntreg a cuceri

Pȋn-la apa Borealằ

Tot pằmȋntu-a lui a fi

Și cȋnd vằzuta Dromichete

Rege-al Gaetilor viteji

A lui Lisimah armatằ

Cu sarise ȋnarmaṭi

Scuturi din oṭel cu aur

De mari meṣteri ȋncrustaṭi

Și pȋna-n dinṭi erau Hopliṭiii

De armurằ protejaṭi

A dat mare zvon ȋn ṭarằ

Vitejii de-a se-aduna

Pằmȋntul scump al ṭằrii lor

Sằ vina de al apằra

Cằlằri venirằ-n grabằ Gaetii

Gata toṭi fiind sằ moarằ

Pentru libertatea lor

Și pentru-a lor scumpằ ṭarằ

Și unul dintre ei a fost

Ales de al lor rege

Cel mai viteaz ṣi curajos

La Zeul lor a merge

Sằ-i spunằ de necazul greu

Ce sa-bằtut spre ṭarằ

De Lisimah și-armata lui

Ce-n veci n-a fost ȋnfrȋntằ

Trei suliṭe cu vȋrfu-n sus

De trei viteji ṭinute

Iar alṭii cinci pe mesager

In aer sằ-l arunce

Ca-tunci cȋnd vine ȋnapoi

In suliṭe sằ cadằ

Și sufletul din corpul mort

La Domnul ca sằ meargằ

Și cȋnd faptul sa-nplinit

Zalmoxes zvon primita

Dela foṣti ortacii lui

De ce primejdie era

La Martie s-a dus Zalmoxes

Și ȋn genunchi el la rugat

Gaetilor sằ dea putere

Inamicu-a fi ȋnfrȋnt

Și-a trimes atuncea Zeul

Putere prin duhul sfȋnt

Tằria ȋnzecit sằ creascằ

De zece ori mai mult avȋnt

Și au simṭit cu toṭii Gaetii

Puterea dela Dumnezeu

Și chiuind l-atac cu toṭii

Pornitau ajutaṭi de Zeu

Cằlằri pe caii lor ca vȋntul

Falanga roatằ-nconjurȋnd

Sằgeṭi slobozind din arcuri

Caii-n fugằ tropotind

Pȋnằ ce falanga ruptằ

Ce sằ facằ neṣtiind

Faimoasa sarisằ lungằ

La nimica folosind

Și-a fost asta prima oarằ

Cȋnd falang-a fost ȋnfrȋnt

De cȋnd fiul lui Amintas

Falanga a inventat

Cằ nimeni n-a putut ȋnfrȋnge

Trupa celor zece mii

Ce fiecare-avea ȋn mȋnằ

Sarisa de sapte, metri.

Și dupằ ce au spart falanga

Gaetii cằlằri pe caii lor

Cu sabia la luptằ dreaptằ

Hopliṭii floarea mercenarilor

Au atacat cu-atȋta forṭằ

Și-ncredere ȋn Zeul lor

Cằ sfằrȋmaṭi au fost hopliṭii

Și Lisimah prizioner

Și fằcuta Dromichete

Un mare chef ṣi-a invitat

Pe Lisimah fost mare rege

Și cei ce capii mari au fost

In farfurii de-argint ṣi aur

Tacȋmuri de-aur ȋncrustat

Servituiau pe oaspeṭi Gaetii

Cea fost mai bun,tot lor lea dat

Iar Gaetii ṣi cu Dromichete

Din strachini simple au mȋncat

Linguri de lemn au folosit

Viaṭa lor ṣi-au arằtat

Simplii și cu sằrằcia lor

Voioṣi sau ospatat

Bucate simple cu bun gust

Și vin, ei au baut

Și la-ntrebat pe Lisimah

Al Gaetilor rege;

*Spune-mi oare ce ṣi cum*

*Și cum, de ce se face*

*Cằ oamenii bogaṭi ca voi*

*În aur ṣi mằtằsuri*

*Vin pe noi a cotropi*

*Care mȋncằm din strằchini*

*Și pentru sằrằcia noastrằ*

*Pe care vreṭi sằ ne-o luaṭi*

*Vằ riscaṭi voi bogằṭia*

*Și chiar ṣi viaṭa vo riscaṭi*

*Aurul din faṭa voastrằ*

*Al vostru tot a fost*

*Iar acuma dupằ luptằ*

*E cu voi cu tot al nost*

*Dar noi n-avem trebuinṭằ*

*De aur ṣi bogằṭii*

*Nici de robi ca sằ lucreze*

*Ale noastre mari cȋmpii*

*Cằci al nostru Dumnezeul*

*Ne cere nouằ sằ muncim*

*Și sằ ne arằm pằmȋntul*

*Singuri noi sằ ne hrằnim*

*Și deaceia-ṭi spun eu ṭie*

*Mare rege Machidon*

*Iaṭi tot aurul ṣi Grecii*

*Și mergeṭi cu toṭi la drum*

*Liberi sunteṭi voi cu toṭii*

*Machidoni ṣi mercenari*

*Mergeṭi cu toṭii acasằ*

*La neveste ṣi copii*

*Și de-acuma ȋnainte*

*O ṭarằ de vreṭi cuceri*

*Cằutaṭi a fi bogatằ*

*Și-asfel riscul de-a muri*

*Sằ aibe un fel de platằ*

*Cằ mori pentru bogằṭii*

*Și nu vei muri degeaba*

*Pentru zeci de sằrằcii*

Lisimah cu ochi-n lacrimi

Regelui oftȋnd rằspunde;

*Am cutreierat pằmȋntul*

*Din Egipt pȋnằ la Indus*

*Cu mari filosofi vorbitam*

*Vorbe mari avutau spune*

*Dar n-am ȋntȋlnit odatằ*

*Atȋta ȋnṭelepciune*

*Pentru-a ta mằrinimie*

*Prieten ȋṭi voi fi pe viaṭằ*

*Și voi pune ca sằ scrie*

*S-afle toṭi de-aceastằ faptằ*

*Cằ noi venitam cu-aroganṭằ*

*Sằ cucerim aceastằ ṭarằ*

*Și plecằm cu umilinṭằ*

*Salvaṭi numai de-a ta milằ*

Și haideṭi sằ-ntrebằm acuma

Cine fostau Machidonii

Macedoneni zisuleau alṭii

Dar hai sằ-i pronunṭằm ca Grecii

Greci n-au fost e clar ca ziua

Și limba ce-o au Machidonii

Este clar cằ-i limba noastrằ

E clar cằ-s neamul nost Romȋnii

DACII

In Ardeal trằirằ Dacii

Oameni iubiṭi de Dumnezeu

Erau harnici cu credinṭằ

Și pe Zeu ȋl respectau

Mii de ani trằitau Dacii

Pe meleagul dat de Zeu

Și pằziṭi au fost de Domnul

De necazuri ṣi de greu

Dar venitau niṣte vremuri

Care nu-s de lằudat

Cằ sorbind din vinul dulce

Deseori sau ȋnbằtat

Și cum erau aprigi din fire

Sằbiile vȋnturȋnd

Intre ei se cằsằpirằ

Uni pe-alṭii omorȋnd

Și vằzȋnd aceasta Boii

Mare neam al Galilor

Incepurằ sằ-nvadeze

Ṭara scump-a Dacilor

Și nu prea mulṭi mai erau Dacii

Cằ omorȋnduse-ntre ei

Era plinằ toatằ ṭara

De vằduve ṣi orfani

Vằzȋnd aceasta Decaneus

Un foarte mare Capnobat

Jalea ce a cuprins ṭara

Și de mȋnie zdruncinat

A plecat umblȋnd prin lume

Ardealul cutreierat

Și-ntȋlninduse cu Dacii

Incontinu ia certat

*„Oameni buni dar fằrằ minte*

*Nu vedeti ce faceṭi voi*

*Atunci cȋnd beṭi fằrằ mằsurằ*

*Și le bateṭi pe femei*

*Fằrằ s-aibe-un pic de vinằ*

*Fằrằ un pic de temei*

*Și mai rằu decȋt oricare*

*Va omorȋṭi ȋntre voi*

*Nu vedeṭi ce se ȋntȋmplằ*

*Boii ṭara-o jefuesc*

*Nevestele violate*

*Copiii vii ȋnrobesc*

*Laṭi uitat pe Dumnezeu*

*Rugacini nu se rostesc*

*Va bateṭi joc de voi ṣi ṭarằ*

*Și de-obiceiul bằtrȋnesc*

*Dumnezeu vằ este vinul*

*Minṭile sằ vi le ia*

*Și deacuma-ntreg poporul*

*Ca sằ lupte nu mai vrea*

*Doar cu vin sằ se ȋnbete*

*Pȋnằ nu mai poate sta*

*In picioare –aṣa ca omul*

*Demnitatea, moarta-i ea”*

Decaneus ocằrȋndui

Dacii s-au desmeticit

Și-au dat seama de prostia

Ce peste ei s-a nằpustit

Și-au dat seama de dezastrul

In care s-au asvȋrlit

Și ce-nseamnằ cȋnd pe Domnul

Oamenii lau pằrằsit

Sau adunat Dacii cu toṭii

Și lui Zalmoxes au jurat

Vinul sằ nu ȋl mai atingằ

Nimeni sằ nu fie beat

Sằ-sculte toṭi de Decaneus

Cel mai mare capnobat

Și sằ numeasca el un rege

Cằci multe-erau de corectat

Și uitea-ṣa toṭi dintro-datằ

Tuturor le-a nằzằrit

Viile sằ ṣi le scoatằ

Sằ se lase de bằut

Cằ beṭia-i blestem mare

Cu toṭii s-au hotằrȋt

Trezi sằ fie ṣi lui Domnul

Mulṭi tauri sacrificat

Și numita Decaneus

Un nou rege Burebista

Pe Dacii trezi sằ ȋi conducằ

Cằ ascuṭitằ-i era mintea

Și din nou ei revenitau

La vechea datinằ strằbunằ

In trei clase sằ ȋmpartằ

Intreaga veche naṭiune

Tarabostes era omul

Care ṭara cȋrmuia

Cuvȋntul ȋnsuṣi explicằ

Ce **TARA-BOSTES** ȋnsemna

**BOSTES** este dela **VOSTRU**

Și **TARA** e clar cằ-i **ṬARA**

Deci acest cuvȋnt ȋnseamnằ

**VOUᾸ** va-parṭine **ṬARA**

**Pileati**-au fost aceia

Ce conducằtori erau

Și pe cap aveau Pileul

Pe care mȋndri ȋl purtau

Pileul era cằciula

Care se numea Pileu

Cằ din piele-era fằcutằ

Și-o purtau pe cap mereu

Pileatii lui Tarabostes

Subalterni boieri erau

Curajoṣi cu trup și suflet

Primii ȋn luptằ intrau

Iar cȋnd pace era-n ṭarằ

Capilatii ei ghidau

Teritorii mici și mari

Cu-iscusinṭằ administrau

**Capilati**-au fost aceia

Ce ṭara o apằrau

Cằ rằzboinici erau dȋnṣi

Fricằ de nimic naveau

Inafar de des-onoare

Și de bunul Dumnezeu

Respect pentru Pileati

Și Tarabostele cel greu

Și se numeau ei Capilatii

Cằ pe cap nimic aveau

In afar de pằrul lung

Mereu descoperiṭi erau

Fie-n pace fie-n luptằ

Nimic pe cap ei nu purtau

Simbolul de-a fi rằzboinic

Și teamằ doar de Zeu aveau

Și se adunarằ Dacii

Și de luptằ antrenat

O sutằ de Capilatii

Pentru fiecare Pileat

Douazeci de mii cu ṭotii

Pentru luptằ pregằtit

Cằ asta fosta ce rằmasa

Din mằreṭia din trecut

Dar trezi erau acum vitejii

Și-n frunte-aveau mare bằrbat

Curajos,cu multa minte

Și cu capul luminat

Cằci Burebist-avea cu el

Mare om ca sằ-i dea sfat

Cel mai luminat la minte

Cel mai mare Capnobat

Și venita Burebista

Și trupelor s-a adresat

Și ȋn felul urmằtor

Le-a spus clar ṣi rằspicat;

*“Agatirsi ce-icea sunteṭi*

*Ce cu toṭi ne-am adunat*

*Toṭi ȋn suflet cu speranṭa*

*Ṭara de-a fi liberat*

*Trebuie sằ spun un lucru*

*Cằci acuma trezi suntem*

*Toṭi cu crez ṣi minte clarằ*

*Și curaj ȋn piept avem*

*A ne rằzboii cu Boii*

*Care-i cel mai tare neam*

*Dela muntele Ural*

*Pȋn-la ṭinutul Britan*

*Și curajul nostru este*

*Dela faptul cằ-n trecut*

*Fostam cei mai tari din lume*

*N-am ṣtiut cea fi ȋnfrȋnt*

*Ce ȋnseamnằ desonoarea*

*Ce ȋnseamn-atuncea cȋnd*

*Inamicul te ȋnfrȋnge*

*Și tot neamul e-nrobit*

*Și-avȋnd atȋta bogằṭie*

*Renume liniṣte ṣi pace*

*Numitu fostam Agatirsi*

*Pentru-a noastrằ bunatate*

*Pentru criṭa ce-o avem*

*Pentru ale noastre gate*

*Pentru coroana de munṭi*

*Prin care curge multe ape*

*Cằ AGATHOS asta-nseamnằ*

*La Greci cuvȋntul minunat*

*Cȋnd cineva e bun la suflet*

*Și ȋn de toate bogat*

*Și dela Greci numele nostru*

*Agatirsii neau numit*

*La toṭi le-au spus de starea noastrằ*

*Agatirsi ne-au botezat.*

*Da-ntodeauna aṣa se-ntȋmplằ*

*Cȋnd ne sằturằm de bine*

*Âl uitằm pe Dumnezu*

*Uitằm de slavằ ṣi ruṣine*

*Și-aṣa cu toṭi pằtiṭam noi*

*Cằzutam ȋn desfrȋu ṣi rele*

*In vicii și nesocotinṭằ*

*Aduse toate de beṭie.*

*Ṭara ne-a fost cotropitằ*

*Și ṭara-i plina de orfani*

*Rằmasam doar ce-aicea suntem*

*Nu din luptằ cu duṣmani*

*Ci omorȋndune-ntre noi*

*Cằ devenitam foarte slabi*

*Cȋnd bằurằm ȋn prostie*

*Fiind nesocotiṭi ṣi beṭi*

*Zalmoxes privind din ceruri*

*Cằci suflete nu mai veneau*

*Din ṭara-atȋt de mult iubitằ*

*In raiul Zeului cel greu*

*Cằ viciile ȋn Ardeal deacuma*

*Greu pe cȋntar cȋntằreau*

*Balanṭa ȋn jos trằgȋnd*

*Și sufletele-n iad mergeau*

*Și-a ales atunci Zalmoxes*

*Un om tare minunat*

*Și din el fằcuta Zeul*

*Un foarte mare Capnobat*

*Decaneus e acela*

*Ce Zeul a ajutat*

*A devenii la cap cuminte*

*Și foarte mare ȋnvằṭat*

*Și ia dat Zeul putere*

*Cằ de el am ascultat*

*Și cu toṭi aicea suntem*

*Pentru ca-cest ȋnvằṭat*

*Umblind desculṭ prin ṭara noastằ*

*Și pȋnzằ de sac ȋmbrằcat*

*Cu a Zeului putere*

*Din beṭie ne-a trezit*

*Deci Agatirsi aicea este*

*Adevằrul care doare*

*Agatirsi noi nu mai suntem*

*Cằci a murit a noastrằ floare*

*Demni, nu mai suntem de-acest nume*

*Pȋnằ cȋnd nu vom ȋnfrȋnge*

*Marea Boilor putere*

*Ce ṭara noastrằ ȋnrobeste*

*Dar pentru ca-cest Decaneus*

*Om trimes de Dumnezeu*

*Reuṣita sằ ne scoatằ*

*Din ghiarele celui rằu*

*Diavolul el reuṣita*

*Fiind ajutat de Zeu*

*Din Ardeal sằ ȋl alunge*

*Sằ se-ntoarcằn iadul sau.*

***Daci*** *ne vom numi de-acuma*

*Dupằ dȋnsul ce-ascultằm*

***Decaneus*** *omul care*

*A fost numit de Dumnezeu*

*A ne trezii din beṭie*

*Și a ne-ntoarce, iar la Zeu*

*Și cu toti simṭim puterea*

*Trimisằ de Zeul greu”*

Ura, Ura strigarằ Dacii

Noul nume aprobat

Cằ dela Decaneus este

Al Dacilor nume purtat

Cằ mare “Capnobat” el fosta

Cuvȋnt ce-nseamnằ “ȋnvằṭat”

Ce Zeului complect persoana

Și viaṭa ȋnsằṣi dedicat.

Cằci **CAP NO BAT** cuvȋntul singur

Clar spune de unde vine

**NUMI BAT CAPUL** cu nimicuri

Și cu slabiciuni umane

Cu averi ṣi cu ciurucuri

Cu femei ṣi lucruri scumpe

Ci trằiesc o viaṭằ simplằ

Adevằrata bogằṭie

Știu cằ nimeni auzita

De cuvȋntul **CAPNOBAT**

Și neṣtiutorii zic

Cằ-i de mine inventat

Dar dovada se gằseste

Intro carte anume scris

De Strabo mare scriitor

Ce din neamul nost a fost

Cằci cea a ṣaptea carte-a lui

E scrisằ despre neamul nost

Despre Daci ṣi Traci ṣi Gaeti

Și zice cum lucrurile-au fost

Și cuvȋntul **CAPNOBAT**

E scris exact cum ȋl vedeṭi

Și spune cine ei au fost

Cằci “filozof” a ȋnsemnat

Trac din Amasia a fost

In Pontus un loc asezat

Unde Strabo s-a nằscut

Grec spun scolarii cằ a fost

Dar nu ṣtiu dȋnṣii ce vorbesc

Cằci este neȋntemeiat

Și faptul cằ el Grec a fost

Nu este adevằrat

Trecutul ei nu-l ȋnṭeleg

Cằci greṣit au ȋnvằṭat

Cine Barbarii au fost

Și greṣit continuat

De trei secole la rȋnd

Deloc nu au avansat

In istorie și limbằ

Nimic nou, nu au aflat

**STRABO** ne-au spus nouằ Grecii

Cằ “ȋncruntat” a ȋnsemnat

Numele marelui om

Dar de fapt **STRÎMBU** a fost

Cằ atunci cȋnd el citea

Și ochii i-au obosit

Fruntea toatằ ṣi-o-ncrunta

Pentru a putea citi

Și aṣa marele **STRABO**

Numele lui “**STRAMB**” fiind

Scrisa marea lui lucrare

Farằ egal pe pằmȋnt

Drept a scris despre trecutul

Ce atuncea s-a ṣtiut

Acum doua mii de ani

Cȋnd Domnul nostru s-a nằscut

Și ne spune-al nostru Strabo

Ce la noi s-a ȋntȋmplat

Pentru cằ el mult ṣtiuta

De la un mare Gaet poet

Ce Menander s-a chemat

Ce despre Gaeti a informat

Viata lor și obiceiul

De Greci cu totul diferit

Viteji ṣi mȋndrȋ erau Gaeti

Și Marte fost-a a lor zeu

Și Capnobati erau aceia

Ce viatằ simplằ ei trằiau

Zeului ṣi-au dat viaṭa

Carne deloc nu mȋncau

De femei n-aveau nevoie

Nici-odatằ se-nsurau

In schimb rằzboinicii viteji

Soṭii aveau cȋte-o duzinằ

Pe Capnobati ai compensa

In copii ṣi-a lor sằmȋnṭằ

Mai departe-a se-nmulṭii

Rasa sằ nu li se piardằ

Ci mare naṭia a fi

Cȋtằ frunzằ cȋtằ iarbằ

Și-atuncea cȋnd murea viteazul

O ȋntrecere-ncepea

Intre soṭii care sằ meargằ

Cu soṭul alằtureằ

Dincolo ȋn ceia lume

Cằ aṣa Zalmoxes vrea

Numai una avea voie

Soṭul a-și compania

Și apoi soṭi-aleasằ

De neamul Gaetului viteaz

Mare cinste ea primita

Și-apoi strȋnsằ de grumaz

Lȋngằ soṭul ei ȋntinsằ

Și ȋn braṭele ei strȋns

Amȋndoi pe altằ lume

Pe veci pereche au ajuns

Și dupằ ce-n pằmȋntul rece

Perechia a fost ȋngropat

Pornirằ Gaetii a petrece

O nuntằ noua-au ȋnceput

Pentru perechea-acum plecatằ

Din viaṭa de pe-acest pằmȋnt

Pentru-a trằii viaṭa eternằ

Lȋngằ Zeul lor iubit.

Și multe-a scris acest Menander

Mare poet din al nost neam

Dar pierdut cu totul este

Și doar puṭine au ramas

Transmise de marele Strabo

Și mulṭumiṭi suntem cằ ṣtim

Puṭine cȋte ne-au venit

Ajutằ mult tot ce aflằm

Cằ uite ṣtim de unde Dacii

Numele ṣi la-u primit

De la acel Decaneus

Care multe-a isprằvit

Strabunii noṣti din pragul morṭii

Ia scos ȋn ultimul moment

Și se refằcurằ Dacii

Sus din nou sau ridicat.

xxx

Cȋnd auzita Critasirus

Cằ Burebista pregateste

O armata sằ ȋnfrunte

Marea Boilor putere

Pornita rȋde fằrằ-oprire

De acea mare prostie

De-acei oameni fằrằ stare

Ce beṭi erau ṣi fằrằ minte

Cằ fosta Critasirus rege

Nu numai Boilor puternici

Ci și ȋnsuṣi Taurisci

Erau acum ai lui rằzboinici

Și cȋnd aceste doua neamuri

Forṭele ṣi le unirằ

Nici o naṭie ȋn lume

Le putea a sta ȋn cale

Și trimise Critasirus

O oaste de a sfằrȋma

A Dacilor obrằznicie

O lecṭie de-ai ȋnvằṭa

Pe-acei beṭivi sằ ȋi trezeascằ

Și sằ-i ȋnveṭe-a se purta

Și-n veci sằ nu mai ȋndrằzneascằ

Stằpȋnul lor a-și ȋnfrunta

Și ȋi zise Critasirus

Marelui sằu general

Ia-ṭi cincizeci de mii de oameni

Și dute pȋnằ-n Ardeal

Jumate din beṭivii ceia

Vreau sằ mi aduci legaṭi

Iar cealaltằ jumằtate

Vezi sằ fie rằstigniṭi

Ca sằ fie-nvằṭằturằ

Pentru toṭi supuṣii nostrii

Și sằ vada ce pằṭirằ

Acei nenorociṭi obraznici

Ce viaṭa mi-o deranjeazằ

Niṣte oameni nestatornici

Și ca aminte toṭi sằ aibằ

Cằ pentru noi, ei sunt netrebnici

Cu falằ mare Tauriscii

Inspre Dacia plecarằ

Pe beṭivi sằ-i nimiceascằ

Rasằ toatằ sằ le piarằ

Dar cȋnd pe Daci ȋi ȋntȋlnirằ

Și-au vằzut a lor armatằ

Micằ dar cu confidenṭằ

Și foarte bine-organizatằ

Pileatii toṭi ȋn frunte

Și Tarabostele cel mare

Inconjurat de a lui gardằ

Privind cu mare cằutare

Demni ṣi trezi erau cu toṭii

Și fằrằ nici un pic de fricằ

Și siguri arằtau de sine

Cằ Tauriscii o sằ-nfrȋngằ

Și-a dat seama generalul

Cằ a lui armatằ dublằ

Cu buni rằzboinici ṣi armurằ

Se aflằ-n mare problemằ

Cằ ei nu se aṣteptarằ

In luptằ sằ se ȋntȋlneascằ

Cu o asemenea armatằ

Sigurằ de biruinṭằ

Și-a trimes lui Critasirus

Nainte de bằtằlie

Cel mai iute mesager

Ce avea ȋn a lui oaste

Ca Boul mare ca sằ ṣtie

Cằ mare problemằ are

Cu Dacii și cu Burebista

Și marele Decaneus

Mesajul a fost acesta;

“*O mare rege*

*A Keltilor cei mai puternici*

*Pregateṣte o armatằ*

*Toatằ ce ȋṭi aparṭine*

*Și vino cu ea ȋndatằ*

*Cằ poate vei putea ȋnfrȋnge*

*Mica Dacilor armatằ*

*Cȋt despre noi sằ nu te-astepṭi*

*Ca sằ ne mai vezi vreodatằ*

*Cằ inamicul care-l vằd*

*E de prea mare confidenṭằ*

*Și nu e comportarea lor*

*Vreun semn de mare aroganṭằ*

*Ci forṭằ dela duhul sfȋnt*

*Putere Dumnezeiascằ*

*Sunt Dacii aceia renumiṭi*

*De care noi am auzit*

*Ce odinioara-u fost*

*Ce nimenea nu ia ȋnfrȋnt*

*Din beṭie s-au trezit*

*Ca unul s-au organizat*

*Cruntằ e cằutằtura lor*

*Și sufletul din fier forjat”*

Și cȋnd lupta a-nceput

Taurisci-n fuga mare

Cu toatằ forṭa-u atacat

Sperȋnd sằ-nfrȋngằ mica oaste

Prin forṭa ṣi navằla lor

Și numằrul lor mare

Și ai descuraja pe Daci

Cằ prea se ṭineau tare

Dar Tarabostele din locul lui

Privind spre a lui oaste

Le zise *“oameni buni*

*In Zeu aveṭi credinṭằ*

*Cằci vom birui usor*

*Aceast-adunaturằ*

*Cằ Dumnezeu este cu noi*

*Luptằm o luptằ dreaptằ”*

Și Pileati toṭi privind

Inspre inamicii care

Veneau ȋn fugằ toṭi strigȋnd

Cȋt puteau de tare

Stateau ȋn faṭa trupei lor

Ca stanele de piatrằ

Mȋna stȋngằ ȋnspre cer

Și sabia ȋn mȋna dreaptằ

Cȋnd Taurisci sau ciocnit

Cu-a Dacilor oaste

Ca de o stȋncằ sau lovit

Și au simṭit cum moare

Avȋntul tot ce lau avut

Cằ nu au fost ȋn stare

Un pas sằ clinteasca din loc

A Dacilor formare

Iar Dacii simṭind din nou

Strằvechea putere

Ce venita de-la Zeu

Era foarte mare

Prinserằ a spinteca

Tauriscii care

Desnằdejdea ia lovit

Cum nu se putea mai tare

Mare masacru a ieṣit

Din cea bằtằlie

Puṭini Daci au fost murit

Dar inamicul mare

Aproape tot a fost distrus

Și doar puṭini scằparằ

Lui Critasirus sằ ȋi ducằ

Vestea cea amarằ

Vestea a zburat ca vȋntul

De a Dacilor izbȋndằ

Și alṭi Daci cȋnd auzirằ

Sau lằsat de bằuturằ

Și-au venit la Burebista

Sằ facằ parte din armatằ

Cằci ṣtiau acum cu toṭii

Critasirus se aratằ

Din cincizeci de mii de oameni

O mȋnằ sa-ntors napoi

La Critasirus mare rege

Cel mai puternic dintre Gali

Și nu-i venea deloc sa creadằ

Cằ o gloatằ de Daci beṭi

A-nfrȋnt o-asemenea armatằ

Cum n-au fost multe printre Kelti

Și ia spus un Gal anume

Un Druid foarte isteṭ

*Sire, nu mai e cea fost nainte*

*Nu vei lupta cu Dacii beṭi*

*Pe noi nea-nfrȋnt prima vedere*

*Cằ tare noi am fost surprinṣi*

*Cȋnd ȋn loc de-o gloatằ mare*

*Era o trupằ de ostaṣi*

*Dar nu ostaṣi ca oriṣicare*

*Dar oameni plini de confidenṭằ*

*Toṭi cu suflet foarte tare*

*Fằrằ nici un pic de fricằ*

*Și Tarabostele cel mare*

*Nu-i altul ca el ȋn viaṭằ*

*Și Capnobatul Decaneus*

*Pe Zeu ȋl are de-a s-a parte*

*Și nu lua uṣor rằzboiul*

*Prin care vrei sằ-i pedepseṣti*

*Cằ de astằ datằ totul*

*E mult mai greu sằ reuṣeṣti*

*Deci adunằ toatằ oastea*

*Și bine sằ o pregằteṣti*

*Dacằ vrei pȋnằ la urmằ*

*In luptằ sằ isbȋndeṣti*

Și-a adunat atuncea Galul

Armata toatằ ce-a avut

Și ṣi-a fằcut el socoteala

Cằ fiind aṣa forṭat

Ca tot ce are sằ-ṣi adune

Și la drum a fi pornit

Amarnic sằ-i pedepseascằ

Pe cei ce-acum l-au supằrat

In sfȋrṣit se ȋntȋlnirằ

Potrivnicele naṭiuni

Pe un plai cu flori de varằ

In Ungaria de azi

Pe malul stȋng de rȋul Tisa

Loc perfect de-a rằzboii

Și-a dovedi ȋn lupta dreaptằ

Cine poate biruii

Și erau Boii la numar

Decȋt Daci, cinci ori mai mare

Dintre Gali cei mai puternici

Nu o Gloatằ oarecare

Și-au venit ca sằ distrugằ

A Dacilor desmeticire

Amarnic sằ-i pedepseascằ

Pȋn-la unul sằ-i omoare

Burebista se desprinse

De a Dacilor armatằ

Și ȋnaintȋnd Cằlare

Inspre a Boului ceatằ

Se opri la jumằtate

Și crainicul sằu trimise

Lui Critasirus sằ ȋi spunằ

Cằ regelui vrea sằ-i vorbeascằ

Și-a venit Cằlare Boul

De garda-i ȋnconjurat

La zece paṣi de Birebista

S-a oprit ṣi-a asteptat

Sằ vada ce spune Dacul

Ce are de oferit

Poate ca venit cu gȋndul

Sperȋnd cằ poate fi iertat

Și ȋi zise Burebista;

*“Cinste ṭie mare rege*

*Rằspȋndit e-n toata lumea*

*De enorma ta putere*

*Mằ refer la mȋna dreaptằ*

*Ce cu sabia o-mulṭime*

*Doborȋta-i tu ȋn luptằ*

*In multele tale rằzboaie*

*Și zic eu sằ nu distrugm*

*Oameni mulṭi ȋn bằtằlie*

*Ce vor cade dacằ-ncepem*

*Și de-o parte ṣi de alta*

*Cȋnd putem cu-n pic de sȋnge*

*Lằsȋnd Zeii sằ decidằ*

*Intre noi sằ fie lupta*

*Doar un singur om sằ cadằ”*

Âi rằspunde Critasirus

Cu o mare aroganṭằ;

“*N-am venit cu-aṣa armatằ*

*Și parcurs aṣa distanṭằ*

*A ucide un netrebnic!*

*Ci ȋn pulbere-a preface*

*Armata ce-o ai de faṭằ*

*Și-a ta ȋntreagằ naṭiune*

*N-asteptaṭi vreun pic de milằ*

*Cằ prea mult m-aṭi supằrat*

*Cu obrằznicia voastrằ*

*Felul cum va-ṭi comportat*

*Și-am venit ca sằ pun capằt*

*Și nimic va fi iertat*

*Nici femei copii sau vite*

*Veṭi fi ṣterṣi de pằmȋnt”*

Tu singur ṭi-ai dat sentinṭa

Ṭie ṣi neamului tau

Âi rằspunde Burebista

Celui gȋnditor de rằu

Și-ṣi ȋntoarse apoi calul

La armata lui sa-ntors

Și privind cu ochii ṭintằ

Vitejilor lea rostit;

“*Oameni buni ce-aicea sunteṭi*

*Ultimii din neamul nost*

*Ultimii Bằrbaṭi ai nostri*

*Din neamul mare din trecut*

*De voi acum depinde ṭara*

*Voi sunteṭi al ṭằrii scut*

*Și pe Boi de nu-i ȋnfrȋngem*

*E al Dacilor sfȋrṣit*

*Niciunul sằ nu gȋndeascằ*

*La salvarea vieṭii lui*

*Cằ nu va fi nici-cum scằpare*

*De mȋnia Boului*

*Și niciunul s-aveṭi milằ*

*Cȋnd ȋn luptằ cu-aceṣti Gali*

*De ȋi vedeṭi cerȋnd iertare*

*Sau a se da prizioneri*

*Cằ puterea cȋstigatằ*

*Li s-a ridicat la cap*

*Și nu vor ceda vreodatằ*

*Ci mereu cu-acelaṣi scop*

*Vor trằi viaṭa toatằ*

*A distruge-a nost popor*

*Cằ zic ei, nu-ncape-n lume*

*A noastrằ naṭie, ṣi-a lor*

*Și numai una sằ trằiascằ*

*Ei zic, cằ va fi a lor*

*Dar dela Zeu avem putere*

*Și nu-i ȋnspằimȋntằtor*

*De cinci ori fiind mai mare*

*Armata asta-a Boilor*

*Vom distruge a lor faimằ*

*Elimina-vom viṭa lor”*

Zalmoxes privind din ceruri

Cằci un sol el a primit

Trimes de Daci ortacii lui

Ai spune cei nou pe pằmȋnt

De Critasirus, ce cu Boii

Spre Ardeal a nằvằlit

A le stinge ȋntreg neamul

A le-aduce a lor sfȋrṣit

In grabằ a plecat Zalmoxes

Și ȋn-tral treilea cer urcat

Unde era Marte Zeul

Pe tronu-i ȋnsorificat

Și cu ochii plini de lacrimi

Pe Zeul mare la rugat

Naṭia sằ i-o salveze

Locu-n care s-a nascut

Și Martie ia dat putere

So poata utiliza

Precum crede de cuviinṭằ

Neamul de aṣ-i ajuta

Și sa-ntors napoi Zalmoxes

In cerul unde trằia

Și duhul sfȋnt la Daci trimisa

In luptằ spre ai ajuta

Și-au simṭit deodatằ Dacii

Puterea de-la Dumnezeu

Fiori trecȋnd prin ei cu toṭii

Venitằ de la a lor Zeu

Uraaa, Uraaa cu toṭi strigarằ

De s-auzit pȋnằ la cer

Ca Zalmoxes ca sằ ṣtie

C-au primit al lui Fior

Iar de cealaltằ parte

Un taur fost adus ȋn faṭằ

Legat de stȋlpi a sta-n picioare

Apoi la gȋt tằiat ȋndatằ

Și zbằtȋnduse-ntre frȋnghii

Cu sȋngele s-a scurs viaṭa

Din taurul adus acolo

Oṣtile fiind de faṭằ

Și-un Gal, de o marime-enormằ

De taur s-a apropiat

Și aplecȋndu-se ȋn faṭằ

Dupằ cap el la luat

Preoṭii ce-rau acolo

Frȋnghiile au tằiat

Și cu taurul ȋn spate

Inspre Daci ȋnaintat

Ajungȋnd la jumằtate

Taurul a asvȋrlit

Și semeṭ ṣi plin de sȋnge

Astfel Dacilor grằit;

*Precum vedeṭi aici cu toṭii*

*Putere eu am dovedit*

*De-aceia ne cheama Boii*

*Cằ nu sunt alṭii pe pằmȋnt*

*Egali sằ fie ȋn putere*

*Și stiṭi cằ nu m-am lằudat*

*Cằ vedeṭi aici cu toṭii*

*Taurul ce l-am cằrat*

*Și vreau sằ vằd dacằ existằ*

*Intre voi vreun Barbat*

*Cu mine ca sằ se lupte*

*Garantez! cằ va fi mort*

Un tȋnằr Pileat ȋn fugằ

La Taraboste sằ ajungằ

Primul, nu cumva sằ piardằ

Aceastằ unicằ ṣansằ

Venind cu mare vitezằ

Aproape gata sằ rằstoarne

Un cal de lȋngằ Burebista

Speriat de goana mare

Tinere, ȋi zise Dacul

Din dreapta lui Burebista

Speriatutea mult Galul

De-ai luato aṣa razna

Și fugi de parcằ te-a prins strechea

Și peste noi aici dai buzna,

Asteaptằ pȋnằ-ncepe lupta

C-atunci ṭi-o prinde bine fuga

Iertare ȋmi cer Taraboste

Zise Pileatul tȋnằr

As vrea eu sằ lupt cu Galul

Ce cằrata acel taur

Și-am venit ȋn mare fugằ

Sằ nu ȋmi ia altul locul

Cằci ṣtiu cằ mulṭi vor fi aceia

Ce vor a se lupta cu Boul

Burebista ȋl priveste

Pe tȋnằrul din faṭa sa

Și ȋi zice pằrinteste;

*Tinere eu mult aṣ vrea*

*Galul acel voinic ṣi mare*

*Sằ-l doboare cineva*

*Dar numai ca ȋnằlṭime*

*E dublu marimea ta*

Mằria ta sằ nu te-nṣele

Marimea micului meu trup

Acum doi ani ȋntro pằdure

Am fost ȋnconjurat de lupi

Patru fosta a lor haitằ

Iar eu proptit de un copac

Și doar cu astằ mica spadằ

La toṭi venituleam de hac

Pe corp am acele semne

Pe care lupii le-au lằsat

Dar gacii mei din a lor piele

Croitoru-a fằurit

Și toate-aceste cicatrice

Ce lupii mi le-au dằruit

Schimbatau din Scorilo nume

Lupul am fost botezat

Vằzȋnd atȋtea cicatrice

De colṭii lupilor lằsat

Intradevằr pằrea minune

Cằ sằ trằiasc-a reuṣit

Îi zise-atuncea Burebista

Feciorului ce sta smerit;

*Intradevằr da-i confidenṭằ*

*Pe mine tu mai lằmurit.*

Și zise-atuncea Decaneus

Ce de-la Zeu cunoṣtea semne;

*Acest Pileat Scorilo*

*De Zalmoxes trimes este*

*Cằ lupul este steagul nostru*

*Și prin el primitam veste*

*Lupul tȋnằrul se chiamằ*

*Victoria a noastrằ este*

Și ȋi zise Burebista

Lui Scorilo Pileatul;

*Mergi ṣi luptate cu Boul*

*Sigur sunt cằ-nvinge lupul*

*Cằci aṣa e de-cȋnd lumea*

*Lupu-i cel ce-omoarằ Boul*

*Niciodatằ nu e invers*

*Cằ aṣa lằsata Zeul*

Dar spada ta este cam scurtằ

Eu zic sằ iei a mea Rompaie

Cằ-i de mari meṣteri fằcutằ

Din bun oṭel ṣi bine taie

Lungằ este ṣi usoarằ

Uṣor alunecằ prin aer

Și trece prin orce armurằ

Ca ṣi cum trece prin paie

*Mulṭumescuṭi ṭie Sire*

*Pentru marea ta ofertằ*

*Dar cu lupii din pằdure*

*Ma-m luptat cu astằ spadằ*

*Și fiind scurtằ ṣi dreaptằ*

*Lupul am putut strằpunge*

*Ce era-ncleṣtat de stȋnga*

*Cu spada, din mȋna dreaptằ*

*Și luptandu-mằ cu Boul*

*No-i contesta puterea-i mare*

*Ci bazat pe iscuṣinṭằ*

*Și pe multằ ȋndrằznealằ*

*Care am primit prea multằ*

*De-la Dumnezeul mare*

*Cằ de multe ori riscatam*

*Viaṭa care-i scumpằ tare*

*Și mulṭumescuti ṭie Sire*

*Pentru aceastằ favoare*

*A mằ lasa sằ lupt cu Boul*

*Sằ arằt ce sunt ȋn stare*

*Și pentru cằ avem dreptate*

*Sigur sunt de biruinṭằ*

*Cằ Zeul e de-a noastrằ parte*

*Inamicul vom ȋnfrȋnge*

Și zicȋnd aceste vorbe

Un pic se-ndepằrtằ Scorilo

Se opri sằ se descalṭe

Și se desbrằcằ de gate

Și doar cu sabia ȋn mȋnằ

Se-apropie de Boul care

Statea uitȋnduse la dȋnsul

Pe faṭằ-avȋnd multằ mirare

Și cȋnd se-apropie Scorilo

Zise Boul foarte tare;

*Ce ai tu de gȋnd copile,*

*Și Tarabostele cel mare*

*La ce gȋnditusa atuncea*

*Cȋnd te-a trimes sằ lupṭi cu mine*

*Cằ uitate la a mea spadằ*

*E mai lungằ decȋt tine*

Am vằzut a ta putere

Pileatul ȋi rằspunde

Taurul ce-ai dus ȋn spate

Sperie pe multằ lume

Dar mie lup ȋ-mi zic sằtenii

Și uitằte la a mea piele

Scris cu colṭi de lupi e lupta

Ce avutam cu o haitằ

Și auzitai tu vreodatằ

Cȋnd boul se luptằ cu lupul

Ca vreodatằ sằ cȋstige

In aceastằ luptằ boul

E de zece ori mai mare

Dar de fiecare datằ lupul

Va cȋṣtiga bằtằlia

Cằ aṣa lằsata Zeul

Boul stȋnd un pic pe gȋnduri

Cằ fabula avea dreptate

Zise ridicȋnduṣi spada;

*Opreste-aceastằ loviturằ!*

Și cu o forṭa mằiastrằ

Lama prin aer trimisa

A tằia ȋn jumằtate

Trupul ce-i statea ȋn faṭằ

Și cȋnd pornita lovitura

Inainte de-a ajunge

Corpul gol al lui Scorilo

Se-aruncằ Dacul pe burtằ

Spintecȋnd aerul lama

Deasupra ȋn vȋnt se duse

Iar Lupul cu-o miṣcare iute

Sub scutul Boului pằtrunse

Intors spre stȋnga corpul mare

Mȋna dreaptằ dusằ-n vȋnt

Nimic putu Boul sằ facằ

Și Scorilo ȋmplȋntȋnd

Spada patru degete de latằ

In pȋntecele rằsucit

Și de sub scut, ieṣita iute

Spada-n pȋntece lằsȋnd

Dupằ lovitura care

Ne-lovind nimic la-ntorsa

De-la brȋu partea deasupra

Jumằtate ȋnspre stȋnga

Și cȋnd revenita Boul

In pozitia normalằ

Spada ce corpul pằtrunsa

Multằ daunằ fằcuta

Nemiṣcat rằmasa Galul

Cu spada-i ȋn mȋna dreaptằ

In picioare drept ca stȋlpul

Toṭi crezȋnd cằ el atacằ

Cằci scutul ascundea mȋnerul

Spadei ce era ȋnfiptằ

Și toṭi credeau cằ avea Dacul

Spada din mȋnằ cằzutằ

Cằ Scorilo-stan picioare

Complect gol și fằr de spadằ

Avea doar pe cap Pileul

Și pằrea a fi-n problemằ

Cằ-n dreapta avea spada Galul

Pȋnằ la cer ridicatằ

A spinteca cu ea vazduhul

Și tot ce ȋi va sta ȋn faṭằ

Și bucuroṣi strigarằ Boii

Ucide-l pe acel netrebnic

Ce venit-a pierde timpul

Cằ de nimica nu e vrednic

Vrem sằ-ncepem bằtằlia

Sa-rằtằm cine-i puternic

Și sằ cȋstige cel mai tare

Și nimicit cel care pierde

Dar Boul stằtea-n picioare

Fằrằ sằ miṣte ca o stanằ

Inṭepenit rằmasa dȋnsul

Cu corpul tare ca o piatrằ

Sufletu-i din corpul mare

Pe altằ lume plecata

Dar statea tot ȋn picioare

De parcằ rằdằcini crescuta

Și ȋṣi dằdurằ seama Boii

Cằ ceva nu este bine

Și se-apropie Scorilo

De corpul mort stȋnd ȋn picioare

Un mic brȋnci cu mȋna dreaptằ

Impingȋndul ȋnspre spate

Lovind pằmȋntul uriaṣul

O micằ brizằ el crease

Și briza-naintȋnd ȋn valuri

Inspre Daci a creat vȋnt

Capul de lup ce-ra aproape

Steagul Dacilor fiind

Prinse ȋn gura-i deschisằ

Aerul dela cel vȋnt

Și urletul ce-l asteptarằ

A sosit exact la timp

Uraaa, Uraaa strigarằ Dacii

Zalmoxes este ȋntre noi

A venit sằ ne ajute

In ai ȋnfrȋnge pe Boi

Și strigȋnd cu toṭii Uraa

Al lor strigat de rằzboi

Toti simṭind Zeul ȋn suflet

Pornirằ-n goanằ ȋnspre Boi

Groaznicằ fu acea luptằ

Cằ Boii teren nu cedau

Stằpȋni fiind de multằ vreme

Pe al Dacilor meleag

Și avȋnd un mare numằr

Rằzboinicii care mureau

Erau ȋnlocuiṭi de alṭii

Rằzboinici noi mereu veneau

Și Dacii vȋnturȋnd Rompaia

Cằrare printre ei facea

Cằci avȋntul dela Domnul

In fiecare Dac era

Și-a continuat mằcelul

Pȋnằ aproape dea-nsera

Boii toṭi atunci muritau

Nimic nu-i mai putea salva

Și continuatau Dacii

Pe Boii toṭi ai cằuta

Ce-au rằmas prin a lor case

Prin toatằ ȋntinderea

Peste tot ei cằutatau

Ai prinde ṣi ai vȋna

Spre a nu se ridica din nou

Pericol iar-a presenta

Și la fel ṣi Tauriscii

Fraṭi ai Boilor fiind

Au fost vȋnaṭi pȋnằ la unul

Neamul lor complect zdrobit

Și aceste douằ naṭii

Amandoua-u dispằrut

Dupằ rằzboiul cu Dacii

Mare rằzboi pe pằmȋnt

Și cȋnd s-a terminat rằzboiul

Dacii numele-au schimbat

**DAVII** s-au numit deacuma

Cằ-n rằzboi au **DOVEDIT**

Galii mulṭi mari ṣi faimoṣi

Cei mai puternici pe pằmȋnt

Și-un oraṣ fằcutau Davii

Care **DEVA** s-a numit

Și lui Scorilo, Burebista

Datuia ca de soṭie

Fica lui cea mai frumoasằ

Și fosta mare bucurie

Cȋnd nunta mare petrecutau

Cu foarte multằ veselie

Cằci curajul lui Scorilo

A fost rằsplằtit de regeṣte

Și-acum e timpul sằ explic

Ce Rompaia se numeste

Cuvȋnt de nimeni auzit

Pȋnằ-cum pe Romȋneste

Cằci cuvȋntul s-a pierdut

De cȋnd Rompaia nu mai este

Cằ aproape de-un mileniu

Rompaia nu se foloseṣte

A fost sabia cea lungằ

Doar la vȋrf ȋncovoiatằ

Și pentru specifica formằ

Nu era purtatằ-n teacằ

Ci cu o curea de piele

La mȋneru-i ataṣatằ

Care intra frumos pe umằr

Și de-acolo agằṭatằ

Și-acum stiṭi marea povestse

Cine Agatirsi-au fost

Cum Dacii numele-au primit

Și Davii-apoi au devenit

Cum din distrugere totalằ

Un singur om i-a ridicat

Cu ajutorul de-la Domnul

Decaneus Capnobat.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Dar n-a fost prea mult sằ fie

Cằ lucrurile s-au schimbat

Și-a Davilor mằreṭie

Nu multằ vreme a durat

Cằci faima lor fiind enormằ

Lumea-ntreagằ auzit

Roma ȋnsằṣi renumita

Faima Dacilor simṭit

Cằ au crescut orfanii care

Mulṭi au fost ȋn acea ṭarằ

Și-au crescut ȋn faimằ mare

Dar crescutau de ocarằ

Cằ nu al lor meritul fosta

Nu ei cȋstigarằ lupta

Și bogaṭi erau cu toṭii

Dar fằrằ crestere-nṭeleaptằ

Și-au crescut cu conṣtiinṭa

Cằ fiind Dav e lucru mare

Fằrằ a realiza

Cằ dela Zeu puterea vine

Și cằ odata cu ea

Averea și desintegrarea

Pentru-a distruge puterea

Cȋnd trece de-o anume mằsurằ

Cằ puterea este lucrul

Cel mai greu de controlat

Cȋnd trece doar un pic de pragul

Care nu trebe cằlcat

Mintea omului atacằ

Și creierul e tulburat

Nimica clar nu ȋnṭelege

Și omul Zeu a devenit

Și asta fu ce Dacii nostri

In generaṭia dupằ rằzboi

Tot cea fost nu ȋnṭelesau

Și-au crezut acum cằ ei

Sunt la fel ca ṣi bằtrȋnii

Ba ȋncằ cu mult mai mari

Și-au pornit incursiuni

Atacȋnd a lor vecini

Jaf ṣi pradằ mult fằcutau

Vecinii toṭi au speriat

Sub Dunare ṭinutul Romei

Incontinu au atacat

Ilirii, Tracii ṣi Moesii

Incontinu jefuit

Și cằrȋnd atȋta pradằ

Tare s-au ȋnbogằṭit

Și-atit de mult ei deranjatau

A Romei liniste ȋn est

Cằ Cezar Iulius gằtita

O mare armatằ ȋn vest

Inspre Dacia a merge

Și cu Dacii rằzboit

Ne-evitata ar fi fost lupta

De n-ar fi fost asasinat

Dupa avere și putere

Urmeazằ ȋntodeauna

Atacuri ṣi dezbinằri

Intre cei ce au puterea

Și astfel puterea ȋnsằṣi

Singurằ se degradeazằ

Singurằ ȋṣi face sama

Și complect desintegreazằ

La fel și Dacii de atuncea

Ce-au trait ȋn ceia vreme

Lau dat jos pe Burebista

Al Dacilor mare rege

Ce bằtrȋn era deacuma

Și ocằra acele cete

Ce vecinii atacarằ

Fằrằ vinằ sau dreptate

Cằci Davii lui Burebista

Bằtrȋni și puṭini la numar

A opri ei nu puturằ

Și nici nu lea fost uṣor

Vằzȋnd tineretul care

In nesocotinṭa lor

Nu l-au mai vrut pe Burebista

Cằ prea era gȋnditor

Orfanii ce-acum crescurằ

Și puternici se simṭeau

Increzȋnduse-n bravurằ

Și deloc ȋnṭelegeau

Cum venita a lor faimằ

Și cȋt a fost de scump ṣi greu

An-frȋnge a Boilor putere

Și a fi iubit de Zeu

Și dupằ ce pe Burebista

Din rege l-au ȋnlằturat

In patru ȋmpằrṭitau ṭara

Cằ ȋntre ei mult s-au luptat

Și ȋncằ mai trằiau de-acuma

Din numele ce au avut

Și ȋncằ mai erau puternici

Dar fằrằ Zeul din trecut

Generaṭia nouằ de-acuma

Inṭeles-a cằ puterea

E atunci cȋnd ai avere

Și cȋnd sperii toatằ lumea

Cȋnd de fapt sằlbằticie

Și un viciu mare este

Adus pe lume de satana

Pe oameni de a ai distruge

Greu e a fi drept ṣi bun

Și just de fiecare datằ

Și adevarul de al spune

Și-a nu minte niciodatằ

Și cum orfanii au crescut

Copilarie fằrằ tatằ

In mare parte acei Daci

Educaṭia a-fost pierdutằ

Trecuta mai mult de-un secol

Și Dacii au continuat

Sub Dunare ṭinutul Romei

Cȋnd Dunarea a ȋnghetat

Incursiuni multe a face

Și teritoriul jefiut

Pȋnằ cȋnd mȋndria Romei

Jaful n-a mai suportat

Sarmatii la fel ṣi ei

Trecutau dincolo de Tisa

Și doua legiuni Romane

In Panonia distruse

Iritatau mult Romanii

Și Judeia-acum supusằ

Domiṭian Impằratul

S-a decis Dacii sằ-nfrȋngằ

Și legiunile Romane

Le trimise Impằratul

Peste Dunare la Tape

Conduse de marele Consul

Ce-a trecut prin lupte grele

Și era numit Sabinul

Oppius primul sằu nume

A termina acel pericol

Dura a fost atuncea Rege

Al Dacilor neȋnfricaṭi

Și-a venit acum Sabinul

Cu Romanii ne-ȋnfrȋnṭi

Și peste Dunare trecutau

Și la Tape au ajuns

Pe unde-i trecerea-n Ardeal

Loc ȋnconjurat de munṭi

Ce s-a ȋntamplat acolo

Aproape nimic nu ṣtiu

Numai cằ Sabinul fosta

Zdrobit, ȋn luptằ foarte rằu

Și capul Dacilor acolo

Fosta unul Doripneu

Un Pileat ce dupa-ceia

Dacii l-au numit ca Zeu

Ruṣine mare pentru Roma

Aceastằ luptằ ȋnsemnȋnd

Cằ de un veac armata Romei

De nimeni nu a fost ȋnfrȋnt

Și nici macar nu fosta Dura

Al Dacilor rege prezent

La lupta ceia dela Tape

Ci doar un Pileat ȋa-nfrȋnt

Decebal zisuiau Dacii

Acelui mare Pileat

Cằci cu o armatằ micằ

Faima Romei a ȋnfrȋnt

Și Decebal atuncea fosta

Mare nume pe pằmȋnt

Cằ “zeu al Dacilor”atuncea

Numele a ȋnsemnat

Și adunata Roma toate

Legiunile ce a avut

A spằla ruṣinea mare

Ce recent ia nằpustit

In Panonia Sarmatii

Și ȋn Dacia pierzȋnd

Legiuni ce ȋnainte

Doar o data sằ-ntȋmplat

Dar Dura ce fosta rege

Peste Daci ȋn acel timp

Facuta un gest mare, care

Nu s-a ȋntȋmplat nicicȋnd

A anunṭat ȋn toatằ ṭara

Cằ de pe tronui coborȋnd

Decebal e noul rege

Tronul ṭằrii oferind

Domiṭian cu-a sa armatằ

Inspre Panonoia-a plecat

Și pe Fuscus comandantul

Gằrzilor la-nsằrcinat

A se rằzboii cu Dacii

Cằci capabil el a fost

Din familia Cornelii

Din Scipio bun descendent

Și din nou la Tape fosta

Marea nouằ bằtằlie

Ce durata multa vreme

Ca-au venit acum Romanii

Cu-armatằ mare ṣi bunằ

Și cu multằ hotằrȋre

Cu un comandant capabil

Dotat cu multằ-nṭelepciune

Dar Decebal fuse un rege

Cum puṭini pe lume-au fost

Care ṣtia cȋnd sằ atace

Și terenul cunoscut

Și ṣtia cȋnd sằ retragằ

Trupele exact la timp

A nu pierde bằtằlia

Și-apoi din nou revenind

Și cȋnd s-a sfȋrṣit bằtằlia

Spune Dio Cocceianul

Pierdutau tare rằu Romanii

Și chiar ṣi vulturul ṣi steagul

Și Fuscus mort cằzuta-n luptằ

Demn de Scipio-Africanul

Strằbunul sằu cu mare nume

Infrȋnt de-al nostru Decebal

Iar pe cealaltằ parte

Domiṭian ṣi el a fost

Infrȋnt ȋn lupta cu Cuadii

Care Sarmatii s-au numit

Alṭii chemandui Iazige

Care azi Oṣenii sunt

Și oamenii din Maramures

Cằ faimằ-avutau in trecut

Și Domiṭian trimise

Solie lui Decebal

Cằ vroia pace a face

A se ȋntȋlni cu el

Dar Decebal prea mȋndru fosta

Aṣa cằ trimise un sol

Un Pileat numit Diegi

A vorbii cu Impằratul

Și ia promis Domiṭian

Lui Diegi Pileatul

Cằ bani ṣi aur va trimite

Tot mereu cum vine anul

Și pe cap coroana-i puse

Rege pe el declarȋndul

Și cằ de acuma-ncolo

El va deṭine controlul

Diegi sa-ntors acasằ

Și lui Decebal i-a dat

Coroana de rege pusằ

Pe a lui Diego cap

Dar un semn acesta fuse

Cằ Zeul era supằrat

Cằ Doriplene Pileatul

Titlul de Zeu n-a refuzat

Și-a adus atuncea Zeul

In Roma un nou Impằrat

Și acesta fuse omul

Ce Traian a fost numit

Om cuminte și capabil

Cum Roma n-a avut de mult

Cằci de cum primise titlul

De rằzboi s-a pregằtit

Cằ numai un pic nainte

O armatằ s-a ȋntors

Condusằ de Julianus

Un capabil comandant

Ce la Tape ȋntȋlnita

Și ȋn luptằ a ȋnfrȋnt

Armata ce acolo fosta

Deschidere prin munṭi fằcȋnd

Și la acestằ bằtalie

Vezina a fost comandant

A apằra prin munṭi intrarea

Cằci fosta mare Pileat

Luptȋnd cu mare vitejie

S-a trezit ȋnconjurat

Și vằzȋnd cằ nu-i scằpare

Cằzu ṣi mort s-a prefằcut

Și noaptea dupằ bằtằlie

Printre Romani s-a strecurat

Și gằsind un cal pe-aproape

Spre capital-a galopat

Lui Decebal ȋi duse vestea

Cằ garnizoana-a fost ȋnfrȋnt

Și a Romanilor armatằ

Ṭara este pằtrunzȋnd

Iar Decebal cȋnd auzita

Ce la Tape sa-ntȋmplat

Repede ȋn grabằ mare

O micằ oaste adunat

Inarmatằ nu cu arme

Ci cu securi au avansat

Și tằiat-au o pằdure

Și-n gate trunchiuri ȋmbrằcat

Și cȋnd au vằzut Romanii

Armata cei aṣtepta

De zece ori cu mult mai mare

Decȋt oastea lor era

Fằcura-atunci cale ȋntoarsằ

Cằci Julianus nu vroia

A se lupta cu Decebal

Cȋnd aṣa oaste avea

Și lui Traian ȋi povestirằ

De marea Dacilor armatằ

Mare ca frunza ṣi iarba

Care pe Romani asteaptằ

Și-un rege de mare faimằ

Ce nimeni la-nfrȋnt vreodatằ

Și care ȋnfrȋnta Roma

Cu un sfert din cea armatằ

Și-atunci Traian s-a hotằrȋt

Armata Romei a reface

Cohortele le-a reunit

Cu bunằ coeziune

Soldaṭii i-a antrenat

Și-n fiecare legiune

Numita un bun comandant

Un cap bun cu hotằrȋre

Și-acest Ulpius Traian

Ce fằrằ nici o ȋndoialằ

Dumnezeu la ridicat

Pentru-a Dacilor insultằ

Cằ un om ei au numit

Zeu a fi pe astằ lume

Ceva de neacceptat

Și care cerea pedeapsằ

Ce s-a ȋntamplat atuncea

Bine ṣtiu cu toṭi Romȋnii

Luptele ce-atuncea fosta

De doua ori pierdutau Dacii

Decebal s-a sinucis

Ṭara-u cucerit Romanii

Aur mult acasa-u dus

Cum na-u vazut de multằ vreme

Sargaetia a fost un rȋu

Pe lȋngằ Sarmisegaetuza

Spune Dio Cocceianul

Ce Trac din neamul nostru fosta

Și cursul acestui rȋu

Decebal a fost schimbata

Și ȋn fundul pietruit

Aurul tot ȋngropata

Apoi readusa apa

Iar ostatecii uciṣi

Ce fằcurằ toata munca

Spre a nu se-afla pe veci

Unde tezaurul fosta

Și astfel pe acei Romani

Ai ȋnṣela cu astằ apằ

Intrun fel foarte viclean

Dar n-a vrut Zeul sằ fie

Decebal cȋṣtigằtor

Cằ prea mare-a fost ȋnsulta

Și a dat Romanilor

Un Pileat numit Vasile

De a fi prizioner

Și care sub torturằ spusa

Unde-a fost acel tezaur

Și Dacia a fost supusằ

O suta ṣi cincizeci de ani

A fằcut parte din Roma

Pȋnằ cȋnd esticii Gaeti

Spartau a Romei putere

Și sub Dunare trecuṭi

Fằcutau Jaf ṣi mare pradằ

Pentru douằzeci de ani

Dar nu Cuazii ṣi Sarmatii

Care liberi au rằmas

Altii ia-u numit Iazige

Cằci iazuri multe acolo-au fost

In Panonia ȋntinsằ

Unde dȋnṣii au trằit

Pe caii lor ṣi-n care grele

Și de nimeni cotropit

Alṭii le-au zis Marcomanii

Cuvȋntul pronunṭat greṣit

Celor ce din Maramures

De origine au fost

Cằci cu toṭii ṣtim ce “mara”

Cuvȋntul a ȋnsemnat

Și astazi ȋnseamnằ “vale”

A Muresului vale fost

Cằ fostau ȋn trecut Oṣenii

Și cu cei din Maramures

Cằlằri pe cai, mereu tot timpul

Și-au trằit cu toṭi la ṣes

Faimoṣi ei fostau ṣi puternici

Dar precum se-ntȋmplằ des

Cȋnd oamenii devin bogaṭi

Trai greṣit ei au ales

Cằ ȋnrobitau un alt neam

Skyti fiind de felul lor

Ce Limigantii sau numit

Robi fiind Sarmatilor

O bunằ vreme a durat

Sclavia Limigantilor

Pȋnằ cȋnd Sarmatii vrednici

Pierdutau vitejia lor

Ca-aṣa se-ntȋmplằ ȋntodeauna

Cȋnd oamenii devin mằreṭi

Au robi ca sằ le facằ munca

Devin mȋndrii ṣi semeṭi

Și nu vằd cum ȋṣi pierd vȋna

Cằ de robi sunt respectaṭi

Nu se mai pricep la multe

Dar de sclavi sunt lằudaṭi

Și ȋntr-al treilea veac Sarmatii

Intro lupta-au fost ȋnfrȋnṭi

Ca-u pierdut destoinicia

Ce-au avuto ȋn trecut

Și-a vrut Domnul sằ-i ȋnveṭe

Ce ȋnseamna-a fi bogat

Și cum se pierde omenia

Cȋnd pe altul a-nrobit

Și cum n-au putut Sarmatii

Ruṣinea a ȋndura

Cằ pierdutau bằtằlia

Ce ȋn veci nu sa-ntȋmplat

Vorbitau cu Limigantii

Robii lor ai ȋnarma

A-nfrȋnge cu ei duṣmanii

Și libertate le vor da

Și luptatau Limigantii

Impreunằ cu Sarmatii

Și cȋnd au ȋnfrȋnt duṣmanii

Bucuratu-sau Sarmatii

Dar n-a durat veselia

Cằ ia-tacarằ Limigantii

Cȋnd nu se-asteptau Sarmatii

Ș-au macelằrit stằpȋnii

Și ajunserằ Sarmatii

Cei mai putrnici dintre oameni

O parte retraṣi ȋn munṭi

Alṭii salvaṭi de mila Romei

Și-n veci nu s-au mai ridicat

A fi puternici printre oameni

Cằci fraṭii lor au ȋnrobit

Spre a trằii la fel ca Zeii

Dar unul din a lor preoṭi

Ce iubit de Zeu a fost

Dupằ ce au fost ȋnfrȋnṭi

Pe Limiganti i-a blestemat

La rȋndul lor a fi distruṣi

Cằci cuvȋntul ṣi-au cằlcat

La nimic a fi reduṣi

Și e exact ce sa-ntȋmplat

Cằ o vreme mai tȋrziu

Constantius i-a atacat

Cu armata lui Romanằ

Lȋngằ Tisa s-au luptat

Și folosind cuvȋntul “marra”

Limigantii-au avansat

Și luptȋnd cu vehementằ

Cu toṭii-aproape au muritDar cuvȋntul “**marra**, **marra**”

Care Marcelinus spune

Fosta-lor cuvȋnt de luptằ

Clar este ca fost “o-**moarằ**”

Și Limigantii repetȋndul

Inṭelesau marra, marra

Și astfel scrisa autorul

Cuvȋntul auzit ȋn luptằ

Aṣa sfȋrṣitau Limigantii

Ce greṣit au ȋnṭeles

Cằ odatằ ce sunt liberi

Pot face totul ce doresc

Mare greṣealằ e ȋn oamani

Pentru cằ harul ceresc

E primit numai atunci

Cȋnd pentru Domnul e respect

HUNII

Și ne spun nouằ scolarii

Cằ Hunii-au fost niṣte Mongoli

Oameni galbeni Turci de rasằ

Ce seamằnằ cu Chinezi

Dar greṣiṭi sunt ei cu toṭii

Cằci **OUZII** sa-u numit

Hunii vechi strằbunii nostrii

Ce-n cȋmpie au trằit

**OUZOU** ȋnseamnằ in Chinezằ

Cuvȋntul de European

Dela **OUZII** vechi ai nostri

Ce China cuceritau

De-aceia cuvȋntul **RAZᾸ**

In Chineza e la fel

Și **RI** ȋi zice la soare

Ca al nostru **RA** dealtfel

La **AN** ȋi zice NI**-AN**

La **TATᾸ** ȋi zice **BA-BA**

Și **ZORI** “**ZAO**” se numeste

Și **MUKIN** ȋnseamna **MAMᾸ.**

Cuvinte de Zeu alese

Ce nu se schimbằ usor

Doar atunci cȋnd sunt ȋmpuse

De neamul cuceritor

In trei triburi mari Ouzii

Neamul ṣi l-au ȋmpằrṭit

In **SIMERI**, **SIBIRI** și **HUNII**

Lumea toatằ-u cucerit

Și rằmasa amintire

Trei oraṣe mari la noi

**SIMERIA** și **HUNEDOARA**

Și **SIBIUL** plin de oi

Și cȋtằ nesằbuinṭằ

En capul celor ṣcolari

Ce cred cằ Mongolii de-astằzi

Descendeazằ din Tằtằri

Cằ analizȋnd cuvȋntul

Cine-au fost acei Mongoli

Și ȋmpằrtindul ȋn douằ

Iese-adevằratul gol

**MON** e dela **MOND** s-au **MUNTE**

Și **GOLI** e dela munṭii **GOLI**

Cằci golaṣi ṣi seci sunt munṭii

Unde-au trằit acei **MONT-GOLI**

Și totu-i clar ca bunằ ziua

Cine-acei Montgoli au fost

Dovada e limba noastrằ

Și cằrṭile din trecut

Cằ arsằ și fierbinte-i piatra

A desertului **MONT-GOL**

Unde ploua odatằ-n an

Și pe cer nu-i pic de nor

**GOL** “deṣertul” s-a numit

In limba vechilor Tằtari

Și **GOBI** au numit desertul

Cằ era plin de munṭii goli

Și Marcelinus povesteste

Cằ ȋn al patrulea veac

Zguduit a fost pằmȋntul

De Zeul mult mȋniat

Apele-au plecat din mare

Și rằmasa fundul gol

Munṭi ṣi vằi ȋn locul mằrii

Cȋt puteai vedea cu ochiul

Cȋnd apele-n vad se-ntorsau

Cu o furie de Zeu

Peste fostu-i mal trecuta

Și dusa tot ce a fost greu

Case ṣi copaci ṣi pietre

L-ea luat ṣi lea cằrat

In interiorul verde

La trei mile l-ea lasằt

Fằrằ nici o ȋndoialằ

Zeul din nou supằrat

A atins din nou pằmȋntul

Și axa din nou schimbat

Dar de astằ datằ Zeul

N-a distrus pằmȋntul tot

Ci numai o micằ parte

In Grecia ṣi Helespont

Dar destul clima schimbata

Cằ Hunii ce trằiau ȋn stepằ

Neputȋnd sằ rabde vremea

Peste Goṭi darằ nằvalằ

Și pornita-o luptằ cruntằ

Intre Huni ṣi ȋntre Goṭi

Omorȋnduse uni pe-alṭii

Cu toate cằ erau fraṭi

Hunii cu-a lor iscuṣintằ

In veci nu au fost ȋnfrȋnṭi

Cằci trằiau cằlằri pe cai

Și familia-n cocii

Cocia fiind carul mare

Cu pȋslằ acoperit

Tras de boi pe drumuri grele

Și de nimica stingherit

Și-au avut dea-face Gaetii

Cu Hunii, cei falnici Skyti

Și cu toatằ vitejia

Pȋn-la urmau fost ȋnfrȋnṭi

In doua taberi ȋmpằrṭitau

Neamul mare-al lor de Gaeti

Pentru a pleca ȋn lume

Ca Vizigoṭi ṣi Ostrogoṭi

Și plecatau Ostrogoṭii

Inspre vest ṣi-au cucerit

Lusitania cea caldằ

C-au fost de ocean oprit

Și nu pututau mai departe

Inspre vest a avansa

Și rằmaserằ cu toṭii

Unde azi e Spania

Vizigoṭii pe-altằ parte

Romei dreptul i-a cerut

Dunarea spre sud a trece

Pe pằmȋntul mult slằvit

A ȋmperiului puternic

Și-o viatằ bunằ de trằit

Sperau Vizigoṭii vrednici

So trằiascằ ȋn sfȋrṣit

Dar n-a fost aṣa sằ fie

Cằ dupa ce s-au stabilit

In Moesia cea veche

Loc de multi oameni rȋvnit

Unde Moesii, Tracii nostri

Mii de ani au locuit

Ce-acum cȋrmeau a doua Roma

Și baṣtina ṣi-au pằrằsit

In Bizanṭ plecarằ Tracii

Și cu Romanii-au construit

Orasul creṣtinesc al Romei

Constantinopolul de toṭi iubit

Cằci Constantin numit Cel Mare

Dac din Iliria fiind

Mutata capitala Romei

In jos pe Bosfor ȋn Bizanṭ

Și doi Romani primirằ ordin

Pe Vizigoṭi ai ajuta

In Tracia sằ-ṣi stabileascằ

Noua viaṭằ ṣi ṭara

Dar ȋn loc sằ ȋi ajute

Ei prinse de ai chinui

Prin foamete ṣi dsnằdejde

Pe Vizigoṭi ai asupri

Maximus s-a chemat unul

Lupicinus celằlalt

Cei doi Romani ce-avutau ordin

Dela Valens Impằrat

Pe Vizigoṭi sằ ȋi ȋndrume

Spre viaṭa nouằ de ghidat

Cằci Roma avea trebuinṭằ

Mare de noii bằrbaṭi

Renumiṭi fostau Trevingii

Cằ bằtằlii au cȋstigat

De trei ori an-vins duṣmanii

Și Trevingi ei sau numit

Dela cele trei victorii

Ce cȋṣtigatau ȋn trecut

Și-acum trằiau din mila Romei

Cȋnd peste Dunare-au venit

Cei doi dregằtori ai Romei

S-au gȋndit numai la ei

Cum sằ se ȋmbogằteascằ

Dela Trevingii Vizigoṭi

Ce nu aveau acum mȋncare

Pentru familii ṣi copii

Ce Goṭilor Valens promisa

Dacằ paṣnici vor trằii

Cȋini de prin ṭinutul Romei

Dregằtorii-au adunat

Schimbȋnd un cȋine pe copil

Mulṭi robi au acumulat

Care-apoi au fost vȋnduṭi

Dregatorii-ȋnbogằṭit

In schimb Goṭii suferind

Foamete de neiertat

Intre timp alṭi Goṭi venirằ

Peste Dunare trecȋnd

Greutungi fosta-l lor nume

Și faimằ mare ei avȋnd

Cằci ȋnvinsau lupte grele

Și numele de Greutungi

Nu-l primira chiar degeaba

Cu greu Hunii i-au ȋnfrȋnt

Dar dupa ce Ermericằ

Al lor rege renumit

Suferind de rằni din lupte

Ce multe tare a avut

Și-a luat a s-a viaṭằ

Exact cȋnd Hunii au venit

Și nepotul Videricằ

Tȋnằr rege devenit

Ce avea sfȋtuitori

Alateus și Safrac

Intelepṭi și curajoṣi

Oameni cu scaun la cap

Ce-au trecut prin fapte mari

Și capabili dregằtori

Buni judecằtori de oameni

Și foarte buni conducằtori

Tȋnằrul Prinṭ Videricằ

Greutungii ṣi-a luat

Și sub ghidajul celor sfetnici

Peste Dunare-a trecut

A oferi vitejii Romei

Precum Trevingii au fằcut

Spre a afla nenorocirea

In care Goṭii sau bằgat

Intre timp Trevingii fostau

Spre Lupicinius plecat

Inspre oraṣul dinspre est

Marsianopol s-a numit

Ai cere lui Lupicinus

Dreptul ce li s-a promis

Cȋnd ȋn Tracia venirằ

La Impằratul Valens

Fritigern și Alavivus

De Lupicinus invitaṭi

Regi ai Trevingilor fiind

La masằ au fost ospằtaṭi

Dar restul Goṭilor afarằ

De zidul cetằṭii au stat

Desnodằmȋntul asteptȋnd

Flằmȋnzi ṣi fằr de adằpost

Cei doi regi ai Goṭilor

De capcanằ n-au ṣtiut

Ce Lupicinus lea-ntins lor

Cȋnd la masằ au venit

Cu hapsȋnul trằdằtor

Și garda-afarằ au lằsat

Din sala conducằtorilor

In al Romanilor palat

In timp ce Maximus ṣi Lupicinus

Protocolul pretindeau

Cu Fritigern ṣi Alavivus

De pace la masằ vorbeau

Garda a fost atacatằ

In curte unde erau

Asezaṭi cu toṭi la masằ

Și la rằu nu se-asteptau

Gằrzile urcȋnd pe mese

Prinse a se apằra

Și strigȋnd ȋn gura mare

Pe regii lor ai anunṭa

De trằdarea miṣeleascằ

Și moartea cruntằ ce venea

Deghizat-a ospeṭie

A Goṭilor mare belea

Fritigern și Alavivus

Tằrằboiul auzind

Puserằ mȋna pe sằbii

Și-ncredere ȋn Zeu avȋnd

Pornirằ lupta cu Romanii

Alta ṣansằ neavȋnd

Decȋt prin sằbii a rằzbate

Totul ȋn jur spintecȋnd

In timp ce Fritigern spre usằ

Drum ȋncerca a-ṣi croii

Alavivus peste masằ

Inspre Maximus porni

In aer ridicȋnd Rompaia

Și cȋt pututa el lovi

Spintecȋnd ȋn doua trupul

Miṣelului spre-a nu mai fi

Și sằrind apoi spre usằ

Romanii fiind ȋngroziṭi

Momentan de ce vằzurằ

Generalul spintecat

In doua parṭi perfect egale

Cum niciodatằ n-au vằzut

In marea lor experienṭằ

In multe lupte din trecut

Fritigern ajunse deja

La uṣa sằlii de ospằṭ

Și strigằ la Alavivus

Grằbestete ca sằ ieṣim

Din astằ gaurằ de ṣarpe

Garda s-o ȋncurajằm

Și afarằ din cetate

Repede ca sằ ieṣim

Âi rằspunse Alavivus

„*Fritigern, fratele meu*

*Tu eṣti jumatate Got*

*Nu eṣti pur sȋnge cum sunt eu*

*Dar eṣti foarte ȋnṭelept*

*Și curajos precum un leu*

*Da-scultằ acum la al meu sfat,*

*Unul de-om scằpa e greu!*

*Cằ amȋndoi de-om ȋncerca*

*La garda noastrằ a rằzbi*

*Totul se va termina*

*Sigur nu vom reuṣii*

*Dar dacằ eu la-ceastằ uṣằ*

*Pe Romani ȋi voi oprii*

*Tu ȋn foarte mare pripằ*

*La garda noastrằ vei sosii*

*Nevoie mare au Trevingii*

*De tine ca conducằtor*

*Cằci eṣti calm ṣi cumpằtat*

*De felul Germanilor*

*A ta cealaltằ jumatate*

*Din a* ***NEMṬILOR*** *popor*

*Ce* ***NEAM*** *cu noi au devenit*

*Prin cằsằtoria lor*

*Și nu-ncerca sằ mằ convingi*

*Impreunằ sằ murim*

*Cằ datoria noastrằ este*

*Neamul nost sằ ȋl salvằm*

*Sằ facem cȋt putem mai bine*

*Sằ facem totul ce putem*

*Cằci timp nu avem de palavre*

*Și nici mult timp ca sằ gȋndim”*

Fritigern ȋn grabằ mare

Lui Alavivus ȋi urằ

Mulṭi Romani de a ȋnvinge

Inainte de-a muri

Și sufletul cȋnd va pleca

Și ȋn cer se va urca

Domnul sằ ȋi rằsplằteascằ

Gestul ṣi mằrinimia sa

Și-l lằsằ pe Alavivus

La uṣằ cu Romani luptȋnd

Iar el ȋn fugằ-n jos pe trepte

La garda de jos ajungȋnd

Le zise *“Goṭi nu pierdeṭi firea*

*Cằci acum cu voi fiind*

*Cu a Domnului voinṭằ*

*Afarằ vom ieṣii luptȋnd”*

Gằrzile vằzȋnd eroul

Pe care-l crezurằ mort

Prinserằ curaj ṣi forṭằ

Și ȋn suflet mult comfort

Și strigằnd cu toṭii Uraa

Pornind cu foarte mare-avȋnt

Sparserằ ȋncercuirea

Apoi pe poartằ afar ieṣind

Goṭii aflȋnd miṣelia

Tare s-au ȋnfuriat

S-a mằrit mai mare ura

Și-n arme cu toṭi rằsculat

Și ȋn plus avȋnd ṣi foamea

Localnicii au atacat

Adunȋnduṣi alimente

Foamea de ṣi-au stȋmpằrat

Fritigern vằzȋnduṣi Goṭii

Atȋta prằpằd fằcȋnd

A-ncercat sằ potoleascằ

Zarva ce a luat avȋnt

Și vằzȋnd cằ nu se poate

Goṭilor le-a spus strigȋnd

Vom ȋnvinge ori vom piere

Cằ de ales n-avem oricum

Lupicinus cu armata

A venit a potoli

A Trevingilor rằscoalằ

Și aspru ai pedepṣi

Pe Barbarii ce de-acuma

Prinserằ a jefui

Tot ce ȋntȋlneau ȋn cale

Și nimeni nu-i putea opri

Cȋnd Lupicinus ṣi Trevingii

In sfȋrṣit s-au ȋntȋlnit

Goṭii cu furie oarba

Spre Lupicinus au pornit

Ca un val din apằ mằrii

De furtunằ avansat

Cằ ura ce-o purtau Trevingii

Era ceva de neoprit

Legiunile Romane

N-au putut sằ stằvileascằ

Furia mare-a celor Goṭi

Cằ din ura lor fireascằ

Ca unul avansarằ toṭi

Pe Lupicinus sằ-l zdrobeascằ

Și nu putea nimic opri

Acea furie nebuneascằ

Mằcelul care a urmat

E tare greu de-nchipuit

Dar din Romanii careau fost

Puṭini ȋn viaṭằ au scằpat

Iarằ laṣul Lupicinus

Ce pe calu-i galopȋnd

Ajunse singur ȋn cetate

Soldaṭii lui abandonȋnd

Și acum erau Trevingii

In control pe de o parte

Alateus și Safrac

Cu Greutungii pe cealaltằ

In ṭinutul Romei regi erau

Cum un secol mai devreme

Cȋnd Goṭii ȋncằ erau Gaeti

Și cuceritau estul Romei

Cằ un secol mai-nainte

Decius fosta-mpằrat

Nou venit la cȋrma ṭằrii

Cȋnd Gaetii au coborȋt

In doua mii de vase mari

Și prin Bosfor au trecut

De Creṣtini fiind chemaṭi

Cằ totul pằrea pierdut

Decius pằgȋn fiind

Prinse-a tortura Creṣtinii

Cu vrajba mare a pornit

In a readuce zeii

De parcằ zeii n-au putut

Fằrằ el a cere lumii

Lor a fi sacrificat

Ce e mai bun de-a lungul vieṭii

Creṣtinii din domeniul Romei

Martiri cu toṭi au devenit

Și-au trimes Gaetilor solii

Și cu lacrimi ia-u rugat

A salva din jos Creṣtinii

Și-n jos de Dunare trecut

Cu toatằ forta ce-aveu Gaetii

Cằci ṣi ei Creṣtini au fost

Și-au pằtruns adȋnc ȋn ṭarằ

Anatolia strằpuns

In Grecia de la un cap la altul

Pằgȋnimea au distrus

Iar Decius cu-a sa armatằ

Cȋnd Gaetilor s-a opus

Legiunile Romane

Și el ṣi fiul lui rằpus

Estul Romei tot supus

Sub al Gaetilor control

Douazeci de ani a fost

Nu mai era nimic domol

Cằlằri pe cai Gaetii erau

Și peste tot ei dȋnd tȋrcol

Roma bolnavằ era

Al bằtrneṭii simbol

Cằ prea bằtrȋnằ era Roma

Un mileniu a trecut

De cȋnd Romulus fằcuta

Vechia cetate pe pằmȋnt

De cȋnd pe dealul Palatin

Prima colib-a construit

Și Sabinele vecine

Cu forṭa soṭii-au fằcut

Bằtrȋnetea grea simṭind

Roma nu putea opri

Nằvala ce-a venit din nord

Avȋntul Gaetilor Creṣtini

Cằ prea mult ea s-a ȋntins

Cucerind ȋntreaga lume

Și peste Dunằre extins

Cȋnd ṣtia cằ nu e bine

Dar dupằ douazeci de ani

De jafuri slavằ ṣi avere

De vin petreceri ṣi femei

Gaetii n-au avut putere

Lui Claudius noul Imparat

Rezistenṭằ de ai pune

Infrȋnṭi au fost ṣi s-au retras

In locurile lor strằbune

Claudius slằvit a fost

Pentru cằ ȋnfrȋnta Gaetii

Goticus a fost numit

Cȋnd a fost ȋn pragul morṭii

Cằci numai doi ani a trằit

In rằsboaiele cu Gaetii

Nu cunosc cum a murit

In luptằ s-au pradằ bolii

Dar au ȋnṭeles Romanii

Ce gresealằ au fằcut

Cȋnd peste fluviu-ntinsau ṭara

Și peste Dunare-au trecut

Aurelian fiind acuma

Al Romei noul Impằrat

Sub Dunare retrase Roma

Mult mai uṣor de guvernat

Dar hai acum sa ne ȋntoarcem

La Trevingi ṣi Greutungi

La Safrac ṣi Fritigern

La Valens ṣi-ai lui Romani

In veacul patru pe teren

Cea fost rằscolit de Huni

Cȋnd clima mult schimbatu fosta

Și a pus oamenii pe drum

Valens era Imparatul

Romei mare de atunci

Plecata spre Adrianopol

Ai devora pe Greutungi

Și Trevingii ai supune

Și pe toṭi ai face slugi

Faima Goṭilor sằ rupằ

Roma a umple cu robi

Un General pe nume Victor

Pe Valens ȋl sfằtuii

A nu ȋncepe ȋncằ lupta

Pȋnằ timpul bun va fi

Cằ Gratian cu-a lui armatằ

Pe drum din Galia venea

Ca-nfrȋnt acolo rằu Germanii

Și repede sa-propia

Dar nu vruta Impằratul

Gloria sằ o ȋmpartằ

Cu Gratian nepotul lui

Cằ era sigur de izbȋndằ

Și Gratian ȋl iritase

Fiind vestit de a cea luptằ

Cằ pe Germani ȋi dovedise

O faimằ mult prea meritatằ

Era Victor cu Batavii

Romei mare, mercenari

Sarmati erau de neam ṣi sȋnge

Și renumiṭi luptằtori

Și au fost plasaṭi Sarmatii

Anume dea-ntervenii

Numai de-ar fi fost nevoie

Ca faima-lui Valens a fi

Și lȋngằ Adrianopol

Trevingii ṣi Romanii

Stateau pregatiṭi de luptằ

Stȋnd faṭằ unii de alṭii

Dar Fritigern nu vroia lupta

Din douằ bune motive

Unul cằ lipsea Safrac, ṣi-altul

Cằ vroia pace ṣi bine

Și trimise un **PREZBIT**

lui Valens ai explica

De unde totul a pornit

Dela asuprirea grea

Cum Lupicinus a greṣit

Rằspȋndind foametea rea

Și Goṭii s-au rasculat

Cȋnd n-au mai putut rabda

Marcelinus povesteste

Ce Presbitul a rostit

Cȋnd ȋn faṭa lui Valens era

Fằrằ teamằ dar smerit.

*“ Vezi tu Inằlṭimea Ta*

*Goṭii n-au pierdut nimic*

*Ori mureau atunci de foame*

*Ori acum macelariṭi”*

Cu toata logica ṣi buna

Prezbitul nu la lằmurit

Cằ vroia Valens Impằratul

*Goticus* a fi numit

Și dằdu de atac ordin

Cằ era de-acum grằbit

Pe Trevingi fugind sằ-i vadằ

Și de Romani urmằrit

De-abea ȋncepuse lupta

Cȋnd Safrac ṣi Alateus

Cu Greutungii toṭi cằlare

Pe un deal au apằrut

Și chiuind cu toṭi nằvalằ

Peste legiuni au dat

Ca crivằṭul ce vine iarna

Și tot ȋn cale sfằrȋmat

Cu jale spune Marcelinus

Cằ de cȋnd Roma s-a format

N-au pierdut atȋt de rằu

Atȋṭi Romani sằ fi murit

Afar de lupta din Canae

Cȋnd cu Hanibal luptat

Cȋnd cincizeci de mii de oameni

In bằtằlie au cằzut

Cȋṭi Romani acolo fostau

Scriitorul n-a rostit

Ci doar numai o treime

Din Legionari scằpat

In viaṭằ cu rằni multe

Cằci cetatea i-a salvat

Fiind ȋn apropiere

Unde-n grabằ au intrat

Dar nu Valens Impằratul

Cằ cert este c-a murit

Dar corpul nu i s-a aflat

Nu a fost de fel gằsit

Și se pare ca-ntro casằ

Sa-scuns fiind urmằrit

Și casei Goṭii i-au dat foc

Și-n flằcari Valens a pierit

xxx

O parte din Goṭi plecarằ

Urmȋndul pe Alaricằ

Inspre apusul de soare

Undei Italia ȋntinsằ

Și zdrobind orce armatằ

Care le-a ieṣit ȋn faṭằ

Au ajuns ȋn faṭa Romei

Ce-a eternằ ṣi bogatằ

Și-au venit mai marii Romei

Lui Alaricằ ȋnchinat

Milằ ṣi mằrinimie

Lui Alaricằ i-au rugat

Cằ deja parte dintre Goṭi

In cetate au intrat

Și pornitau jaf ṣi-omor

Și spaimằ-n Romani a intrat

Și zisulea Alaricằ

Argint ṣi aur ce aveṭi

Tot afara din cetate

In trei zile sằ scoateṭi

Și strigatau toṭi Romanii

Noua nimic nu ne lằsaṭi

Și rằspunsa Alaricằ

Va lằsằm a voastre vieṭi

Auru-ncằrcat ȋn care

Și argintul alb la fel

Inspre sud cu toṭi plecarằ

Cằlằri pe cai ȋncetinel

Cằci grabằ nu aveau a merge

Ei ce acum au jefuit

Faimoasa-Romei cetate

De nimeni alṭii cucerit

Și-ajunsau pȋnằ la Mesina

Strȋmtoarea din Mediteranằ

Ce desparte continentul

De Sicilia frumoasằ

Cằlằri pe cai ȋntrȋnd ȋn apằ

Goṭii ȋn sfȋrṣit se-oprirằ

Cȋnd vocea lui Alaricằ

FINNIS TERA auzirằ

Opritusau acolo Goṭii

Unde Spartacus ṣi el

Fằcu-napoi cale ȋntoarsằ

Și Alaric porni la fell

Dar nu mersa prea departe

Cằ soarta i-a pus sfȋrṣit

Lui Alaricằ renumitul

Și pe-acolo a murit

De ce murita Gotul mare

Asta n-am aflat de fel

Cằ scrierile din vechime

Nu spun cum murita el

Spun doar cằ mult fost jelita

De vitejii Goṭii lui

Și fằcurằ-o-nmormȋntare

Cum nu i-a fost dat nimằnui

Intrun sicriu de aur fosta

Pus corpul neȋnsufleṭit

Și-ntrun sicriu de-argint bằgarằ

Sicriul de-aur ferecat

Și-ntrun altul de aramằ

Sicriul de-argint l-au bằgat

Ca pe veci marele rege

Sằ nu fie deranjat

Și-a fi plini de siguranṭằ

Cằ hoṭii nu vor desgropa

Mormantul sfȋnt a celui rege

Ca aurul de al fura

Schimbatau cursul unei ape

Și sicriul pus ȋn vad

Și din nou lằsarằ rȋul

Pe unde cursa ȋn trecut

Dar napoi la Huni sằ mergem

Cằ de-acum s-a ridicat

Un rege cum n-a fost altul

Ce Atila s-a chemat

Atila ṣi al lui frate

Care Bleda s-a numit

Hunii-n sus de Marea Neagrằ

In arme i-au ridicat

Care o fi fost motivul

De asta nu-s sigur eu

Dar se pare cằ o faptằ

Pornita rằzboiul greu

Cằ unul dintre Skyti gằsita

O sabie ȋn pằmȋnt

Ce cu toṭii ei crezurằ

A lui Martie fiind

Și-au adus sabia mare

Lui Atila dằruit

Ce la-nfuriat pe Bleda

De-acolo lupta a pornit

La fel ca fondatorii Romei

Fraṭii ȋntre ei luptat

Și cằzuta Bleda mort

Atila a cȋstigat

Mult la-u plȋns pe Bleda Hunii

Care fostau neamul lui

Cằci curajos ṣi cinstit fosta

Navea frica nimanui

Vleda fosta a lui nume

Care Vlad se cheama azi

Bleda-i scris greṣit de Greci

Cằ n-aveau litera V-e

Mult cȋntatau la stravama

Hora de moarte jucat

Pielea de pe maini ṣi feṭe

Toata limea scri-**jelit**

De restul Hunilor din lume

Neamul lui s-a separat

Cằ nu-l puteau uita pe Vleda

Și Vlahi aceṣtia sau numit

Și nu-i Atila un nume

Atat de deosebit

Cằ Atilius ȋnRoma

Senatori mulṭi s-au numit

Și Atalus mare rege

Un om tare ȋnvằṭat

Fosta rege ȋn Pergamum

Un pic mai sus de Helespont

Trac a fost acest Atalus

Mare iubitor de cằrṭi

Cum n-a fost nici unul altul

In toate acele ṭằri

Și spre al opri Romanii

Cằrṭi de a mai copia

Interzisa ca papirul

In Pergamus a intra

Dar nu-i nimic ca-nṭelepciunea

Și dorinṭa dea-nvằṭa

Avȋndule peamandouằ

Și dorinṭa de-a avea

Carṭile din lumea-ntreagằ

Pe toate a le copia

Atalus trimise veste

Tuturor din ṭara sa

Cine vine cu-o ideie

Papirusul an-locuii

Pe care se poate scrie

Toate cằrṭile lumii

O mare rằsplatằ fosta

De ȋnvằṭatul rege dat

Celuia ce-o noua formằ

De papirus a-nventat

Și nu durata multằ vreme

Pȋnằ cȋnd un om isteṭ

Inventata el hȋrtia

Ce s-a numit pergament

**Pergament** ȋi zice doarằ

Cằ-n **Pergamum** s-a aflat

Cum a se face hȋrtia

Ce neamul-nostru a-inventat

Și-aduc dovadằ acest Atalus

Ce din neamul nost a fost

Cằ Atila un nume mare

Nu e nume Unguresc

Ci un nume care-a fost

Mult uzat de neamul nost

Dar dupa Atila cel mare

A rằmas nefolosit

Asa dupằ cum Isus

Nimeni n-a mai ȋndrằznit

De aṣi boteza copilul

Dupằ Domnul nost Isus

Cằ Isus fosta un nume

De mulṭi oameni folosit

Inainte de ce Domnul

Pe cruce fosta rằstignit

La fel ṣi Atila cel mare

Dupằ ce murita el

Nimenea din neamul nostru

A fost botezat la fel

Și cȋnd au venit Magyarii

Și-n Panonia oprit

Ân fosta Hunilor cȋmpie

Numele au moṣtenit

Cằ Hunguri ṣi Unguri alṭii

Pe Magyari ei au numit

Dar-in limba lor Magyarằ

Cuvȋntul nu-i folosit

Și ne-cunoscȋnd respectul

Pentru Atila-mpằrat

Magyarii ṣi-acum boteazằ

Numele de neuitat

Și-acest Atila pornita

Un rằzboi cum n-a mai fost

Lumea toatằ cucerita

Dela est pȋnằ la vest

Romele-amȋndoua vamằ

In aur mult, lui ȋi plằtea

Și Germania ȋntreagằ

Vasalằ a lui era

Mundus fosta a lui tatằ

Cằ aṣa el s-a numit

Ca și cum o prorocire

Pằmȋntul de-a fi cucerit

De fiul lui cum n-a fost altul

De cȋnd Bacus pe pằmȋnt

Bacus de-la noi pornita

Pȋnằ-n India-jungȋnd

In care grele mersa Bacus

Trase de boii cornuṭi

Dar umbra era necesarằ

Prin acel pằmȋnt uscat

Și venit-a cu-o ideie

Acel mare ȋnvằṭat

De-a pune iedera ȋn vase

Și ȋn care le-a plasat

Și punȋnd ȋn patru colṭuri

In carul tras de boii grei

Iedera ce se ȋntinde

Pe o ramằ de tulei

Umbra-vuta ȋncontinu

Pentru toṭi oamenii lui

Și pe drum toṭi chefuitau

Cu muzicằ de ṭambali

Nu mi-au spus cằrtile vechi

Cȋnd acest Bacus trằita

Dar legendele vorbesc

Cằci mulṭi ani ȋn urmằ fosta

Cȋnd Bacus cu vitejii lui

India colonizata

Și cele cinci caste apoi

De Bacus ȋntrodusằ legea

Acest Bacus wechi strằbun

Ce vinul roṣu a-inventat

Și veselie pentru om

Cert e c-a fost ȋnvằṭat

De toṭi oamenii ṣtiut

Și de lume respectat

De Egipteni, Romani ṣi Greci

Cu toṭii l-au celebrat

Dionisus i-au zis unii

Ioan numita de Romani

Omul ce ȋntinsa lume

A strằbằtuto-acum mulṭi ani

Padre Liber i-au zis alṭii

Lui Bacus care-a aplicat

Libertatea omeneascằ

Cei de-la Zeul nostru dat

Venitau oameni dupằ Bacus

Oameni mari ṣi renumiṭi

Ce fằcutau lucruri grele

Și de lume respectaṭi

Dar ca Atila nici unul

De Bacus apropiat

In mằretie și comport

Și cȋte femei ṣi-a adunat

Cằci unul și celằlalt

Femeile-au ȋndrằgit

Și avȋnd renume mare

Femeile n-au lipsit

Cằ femei multe dau nằvalằ

De faimoṣi a fi iubit

Exact la fel cum fac ṣi astằzi

Dupằ cei din Holywood

Azi Atila e cunoscut

Ca un om barbar ṣi crunt

Cằ descripṭia-i venitằ

De-la duṣmanii de demult

Și duṣmằnia-i cea mai mare

Creatoare de minciuni

De rele și de bȋrfeturi

Și de mari ȋnṣelằciuni

Cằci Priscus ne povesteste

Care-a fost la curtea lui

Despre adevằratul om

Ce-a vằzut cu ochii lui

Cȋnd trimes de-al Romei domn

Ca ambasador la Skyti

Skytii care astằzi noi

Și restul lumii i-zicem Huni

Atila ne spune Priscus

Avea foc ȋn ochii lui

Era modest ṣi cumpằtat

Și navea frica nimằnui

În timp ce Skytii se-mbrằcau

In haine scumpe ṣi mằtằsuri

Atila era-nbrằcat

In straie simple fằrằ fesuri

Cȋnd cu toṭi la masằ stau

Strainii și Skytii

Mesele se-npodobeau

Cu aur ṣi mằtằsuri

Din vase de-aur toṭi mȋncau

Mȋncằruri alese

Doar Atila din vas de lemn

O bucat-de carne rece

Comedianṭi din plin erau

Oaspeṭii ca sằ-i distreze

Și cu toṭii ei rȋdeau

De haznicele feṭe

Numai Atila stằtea

Adȋnc dus de gȋnduri

La vremurile ce-or venii

In apropiate timpuri

Cằci prorocita fosta lui

De o mare ursitoare

Cằ ȋmperiul lui enorm

Dela est l-apus de soare

Cu totul se va sfằrȋma

Îndatằ dupằ a sa moarte

Dar cằ va fi refằcut

De fiul ultimei neveste

Cằ nu uṣor s-a construit

Imperiu-acela mare

Rằzboaie mari ṣi multe-au fost

Pȋnằ cȋnd cel tare

Deasupra s-a ridicat

Ca spuma din mare

Și de toṭi recunoscut

Pȋn-la mare departare

Roua fosta mare rege

Al Hunilor ce s-au luptat

Cu Goṭii ce erau pe Nistru

Și de-acolo i-a gonit

Iar apoi cu Bizantinii

Multe lupte au avut

Și jefuitau mult Bizanṭul

Care pace a cerut

Cằ nu putea Bizanṭul estic

Hotarele aṣ-i apằra

De Skytii Huni ce-rau cằlare

Și ca vȋntul avansa

Cȋnd venind din est de mare

Cȋnd venind ȋn Tracia

Toate pe neasteptate

Creind suferinṭằ grea

Și plằtita Teodosiu

Al Romei estic Impằrat

Annual ȋn aur greu

Lui Roua aur mult tribut

Libre de-aur ṣapte sute

Spre a nu fi atacat

Și a guverna ȋn pace

Al Romei estic vechi pằmânt

Toate-au fost negociate

De-al lui Roua sol Aslan

Și de Plinta ce-a fost Skyt

Dar mare General Roman

Intrun oraṣ ce s-a numit

Scris de Greci fiind Margon

Dar Marginea pe-a noastrằ limbằ

Asta-nṭelege orice om

Și cȋnd Roua a murit

Cumva, nu se ṣtie cum

Regi la Huni au devenit

Doi fraṭi de care deja ṣtim

Atila cel renumit

Ce-a trằit mereu pe drum

Și cel ce Bleda s-a numit

Cel care nu trằita mult

Aflȋnd cằ Roua a murit

Trimise Roma o armatằ

Condusằ de mari Generali

Hunilor a pune capằt

Tribut a nu se mai plằti

Regilor de neam de Skyt

Care-dus multằ ruṣine

Romei falnice din est

Și marii generali ai Romei

Aspar ṣi Aerobind

Inspre Cherson ȋn nord de Pontus

Cu multằ falằ au pornit

Dar nu le-a fost prea bunằ soarta

Cằ tare rằu au fost ȋnfrȋnṭi

Și pornitau acum Hunii

O mare jale pe pằmȋnt

Și din nou ȋn estul Romei

Jaf ṣi crimằ a pornit

Cum nu avutau ȋnainte

Și imposibil de oprit

Oraṣe mari din noua Romằ

Hunii multe-au cucerit

Rằmasau doua dintre ele

Ce Atila n-a jefuit

Și ceruta Impằratul

Pace din nou de-la Huni

Cằ fraṭi erau unii cu altii

Avȋnd aceiaṣi vechi strằbuni

Intre ei doar diferenṭa

Unul Roman ṣi altul Hun

Bizantinii ȋn oraṣe

Și Skytii mereu pe drum

S-au ȋnṭeles pȋnằ la urmằ

Roma estica-a plằtii

Tone trei de aur pur

Și annual pe restul vieṭii

Aur a trimite-n nord

Unde locuitau Hunii

Mằsurat ca greutate

Romane libre douằ mii

Venita Scota ȋn Bizanṭ

Aurul promis al scoate

Trimes de Atila a fost

Romanii a nu se abate

Dela birul ce-au promis

Sub un jurằmȋnt de moarte

Cằ aurul ȋl vor plằti

In loc de a plằti cu sȋnge

Dar dupa ce Scot-a plecat

Cu auru-ncằrcat ȋn care

S-a gȋndit Crisafion

Eunucul cel mai mare

Cum sằ facằ a scằpa

De beleaua asta care

Peste Roma a venit

Creind suferinṭằ mare

Cằci Arcadio-a murit

Și era-npằrat acum

Teodosis fiul lui

Un nenorocit de om

Ce nimica na-nṭeles

Mai ales de a fi domn

Peste cea mai mare ṭarằ

A fi pe cel mai mare tron

Și fosta acest eunuc

Lacom tare dupằ bani

Și nu putea deloc sằ rabde

Aurul plecat la Huni

Ce el vroia sằ mȋnuiascằ

Urȋt era de-ai sằi Romani

Cằ el de fapt conducea Roma

Ce muncea pentru strằini

Și cȋnd Atila trimisa

Pe Edeco ambasador

Un mare Skyt cu mult renume

De Atila ȋncrezator

Eunucul cela mare

Cel numit Crisafion

S-a gȋndit sằ ȋl corupằ

Pe cinstitul faimos Hun

Și ȋl puse pe Vighila

Un Skyt ce la curte lucra

Ai promite lui Edeco

Aur mult ṣi tot ce vrea

Pe Atila al nimicii

Cằ doar Edeco putea

A face-aceastằ mȋrṣằvie

Cằci garda el o comanda

Și Edeco promiṭȋnd

Cu ei a coopera

O capcanằ ȋntinzȋnd

Celor cu voinṭa rea

Pe Vighila-ȋl sfằtuii

In Skytia de a intra

Cu libre cincizeci de aur

Garda spre a cumpằra

Și cȋnd Vighila a venit

In Panonia cu solii

Edeco i-a povestit

Lui Atila ce vor Romanii

De aurul ce l-au adus

Sằ cumpere gardienii

Pe Atila al omorȋ

Sằ-ṣi piardằ faima Hunii

Iar Atila ȋnfuriat

Ai spuse lui Vighila

Știu bine de ce ai venit

Și ai aurul cu tine

Aicea e fiul tau

Urằṣte-i toate bune

Cằ din a ta nesocotinṭằ

Va pleca pe alta lume

Vighila s-a speriat

Și admise totul

Și pe Atila rugat

A nu-i omorȋ copilul

Ci pe el a ȋl ucide

Cằ el plằnui omorul

Deci el era vinovat

El ṣi eunucul

Pentru c-a recunoscut

Atila trimise fiul

Acelui om nenorocit

A vorbii cu eunucul

Ca ȋncằ cincizeci de libre

De aur miṣelul

Lui Edeco a ai trimite

Cằ fosta foarte cinstit Hunul

Iarằ el Crisafion

Lui Atila sằ se prezinte

Pentru a fi rằstignit

Ca aducere aminte

Pentru cei ce-or plằnuii

A Hunului moarte

Și ce se-ntȋmplằ celor care

Planul nu le reuṣeṣte

Iar de cumva eunucul

Va refuza la el sằ vinằ

El Atila cel Mare Hunul

Va venii-ntra doua Romằ

Și va-ncepe iar rằzboiul

Și iar muriva multằ lume

Și pȋn-la urmằ eunucul

Va fi predat de a sa Romằ

Impằratul auzind

De cele ȋntȋmplate

Trimise aur greu ṣi mult

Ca Atila sằ ierte

Mȋrsằvia celor doi

Carea-u vrut sằ ȋl omoare

Ca ṣi cum el Imparằtul

Din complot n-a fằcut parte

Și ȋn timpul ằsta Rughii

Ce lȋngằ Dunằre trằiau

Sub Valip se rằscularằ

Cằ sub Romani nu mai vroiau

Viaṭa ca sằ ṣi-o trằiascằ

Și cu toṭi de-acum vroiau

A fi liberi cetằṭeni

Pe pằmȋntul cel iubeau

Și-au atacat Noviodunum

Pe care l-au cucerit

Valip declarȋnd cetatea

A fi a Rughiilor ṭinut

O gresealằ foarte mare

Cằci fiind la Ister port

Romanii nu-ṣi puteau permite

A pierde acest transport

Cằ vasele venind din mare

Pentru grȋnele din nord

Venau la Noviodunum

A fi-ncằrcate-n acest port

Și-apoi duse-n noua Romằ

Mutatằ pe Helespont

Și era sursa principalằ

De grằunṭe ȋn Bizanṭ

Acest port Noviodunum

Ce fosta important oraṣ

“Dealuri noi” ȋn a lor limbằ

Cuvȋntul a ȋnsemnat

Și unde-i Isaccea astằzi

Oraṣul a fost construit

Oraṣel care ṣi astazi

E de movile presằrat

Cằ ȋnsằṣi numele Isaccea

Dintro movilằ a venit

E movila lui Isac

Cea mai ȋnaltằ din ṭinut

Cine-acest Isac a fost

Cunostinṭa s-a pierdut

Dar e cert ca “buna ziua”

Cằ a fost un mare Skyt

Cằci Skytii aveau obiceiul

Capii a ṣii ȋngropa

Cằlằri pe cai sub o movilằ

Și parte din avera sa

Dupa cum spune Herodotus

Ce primu-a scris istoria

Și de Skyti ne spune multe

Și mai ales unde trằiau

Cert e cằ Noviodunum

De vȋnturi a fost ȋngropat

Și sa-ntȋmplat tot dintrodatằ

Cằ cioburi de oale-s peste tot

Printre ziduri printre case

In lutul adus de vȋnt

Prinṣi au fost ca ȋn capcanằ

Toṭi ce ȋn cetate-au fost

Ca-n Pompeiul din vechime

Pare cằ s-a ȋntȋmplat

Oraṣul cu tot ce-a fost

Cu pằmȋnt acoperit

De vȋnturi adus de Zeu

C-astằzi a fi desgropat

Și ca sằ aflam dovezi

Din trecutu-ndepằrtat

Cȋnd desastrul sa-ntȋmlat

N-am gasit nimica scris

Poate alṭii au aflat

Dar nimica nu au spus

Dar cert e cằ Noviodumul

Va deveni ceva faimos

Dacằ nu vor fura totul

Și peste hotare dus

Dar hai ȋnapoi sằ mergem

La Rughii ṣi la Valip

In cel de-al cincelea veac

Și ce fosta-n acel timp

Sằ-ncercam ca sằ aflằm

Cine oare Rughii-au fost

Cằ legaturằ multằ este

Intre trecut ṣi prezent

Regằṭeni le spune acuma

Celor care azi trằiesc

In jos de Dunare la sud

Și au graiul Romanesc

Și Reghium s-a numit locul

Undeva pe-acolo jos

De unde-acum trei mii de ani

O parte s-au dus spre vest

Deci e bine stabilit

Reghium a fost plasat

De scriitorii din trecut

Cằ-n sudul Dunarii au stat

Apoi de Rughi s-a pomenit

La fel ȋntral ṣaselea veac

Exact acolo unde noi

Astằzi ȋl numim Regat

Și toate aste mari dovezi

Toṭi le spun coincidenṭe

Cằ nimeni nu a studiat

Toate aste vechi amprente

Dar aceasta mica carte

Mulṭi ochi pe lume va deschide

Și de rȋs vor fi acei

Ce la-devằr se vor opune

Și Atila cu Hunii lui

Skyti au fost din neamul nost

Henochi s-au numit nainte

Spune Arrian ce-a fost

In timpul lui Traian cel mare

Personal ȋn acel loc

Cȋnd Pontus a ȋnconjurat

Și spune c-au trait ȋn nord

Deci nu au nằvằlit Barbarii

De prin alte locuri

Precum ne spun nouằ ṣcolarii

Greṣiṭi ei sunt cu toṭii

De dovezi e plina lumea

In limbi ṣi carṭi ṣi naṭii

Dar haide acum napoi sằ mergem

La istoria cu Hunii

Și apằruta ȋntre timp

O mare desbinare

Intre Honoria care era

A Romei Prinṭesằ

Și Impằratul Valentin

Care-i era frate

Și ceartằ multằ a ieṣit

Dela nimica toatằ

Rằsfằṭatằ mult fiind

Ca toatằ lumea ce-i bogatằ

Honoria Prinṭesa Romei

Fiind mult ȋnfuriatằ

Lui Atila prin sol trimes

Inelul de consoartằ

Ca Atila sằ o accepte

De ai fi nevastằ

Și ca zestre i-a promis

Jumate din Imperiul Romei

Dreptul ce ea ṣi-l credea

De-al arunca ȋn voia soartei

Pe Atila la convins

Jumate Impằratului sằ cearằ

Din prima Roma cea eternằ

Și prinṭesa de nevastằ

Impằratul refuzȋnd

Pe Atila al satisface

Rằzboiul mare ṣi crunt

Fosta clar cằ va ȋncepe

Și numita Imparatul Romei

Pe Etus ca General

Un Trac de mare iscuṣinṭằ

A comanda lupta cu Hunul

Și-n Spania Etus plecata

Ai lằmurii pe Vizigoṭi

Ca sằ lupte de-a s-a parte

Pericolul fiind la toṭi

De-a fi ȋnfrȋnṭi de Hunii estici

Dacằ nu erau uniṭi

Deṣi, de a Hunilor parte

Era tot neamul de-Ostrogoṭi

Și cȋnd Atila plecata

Cu-a lui armata ȋnspre vest

La Cataluna-l asteptarằ

Romanii cu cei Vizigoṭi

Și-a pornit o lupta cruntằ

Cum n-a fost alta pe pằmȋnt

Cằci umblau ȋn sȋnge caii

Adȋnc pȋnằ la genunchi

Și rȋul din apropiere

Ca sȋngele roṣu era

Iar cel ce-nebunit de sete

Din apa rȋului vroia

Setea sằ ṣi-o potoleascằ

Cȋnd nu mai putea rabda

Aplecat printre cadavre

Cu sȋnge setea-ṣi potolea

Și cȋnd noaptea a venit

Potolind omorul mare

Se despằrṭirằ ȋn sfȋrṣit

Spre tabare se retrằserằ

Cele doua forṭe mari

Ce erau adȋnc rằnite

Și nici una ṣi nici alta

Nu mai avea vlagằ sằ lupte

Iar ȋn ziua urmằtoare

In tabere au stat cu toṭii

Rằnile sằ primeneascằ

Și aṣi jeli cu toṭii morṭii

Dar cel mai mult fostu jelita

De absolut toṭi Vizigoṭii

Regele lor ce cằzuta

O zi nainte-n braṭul morṭii

Dupa trei zile de odihnằ

In taberele lor retraṣi

Atila dằdu un ordin

Ca Hunii lui cei mai viteji

In faṭa carelor sằ iasằ

Spre a forma un fel de gard

Iar boii ȋnjugaṭi la care

Spre casằ carele-u pornit

Cằ Atila ȋṣi dằdu seama

De greseala ce-a facut

Cằ nedrept rằzboi pornita

Și Martie nu l-ajutat

Ca din capriciu de-o femeie

A ajunge Impằrat

Nu e drept și nici temeinic

Cằci nu e dela Domnul dat

Intre timp Etus sa-ntorsa

Plin de fằima-n vechea Romằ

Unde gelozia-i mare

Și invidia eternằ

Cằ Impằratul a dat ordin

Assasinat Etus a fi

Spre a nu pretinde tronul

El la scos, dintre cei vi

Atila aflȋnd de moartea

Celui mare General

Oastea de pe drum ȋntoarse

Spre Roma pornita el

Care o fi fost motivul

Niciodata n-am aflat

Cằ pȋnằ sằ ajunga-n Roma

Hunul mare s-a oprit

Unii spun cằ toṭi Prezbiṭii

Pe Atila lau rugat

Sằ nu cumva sằ intre-n Roma

Loc corupt ṣi blestemat

Cằci cine de afarằ intrằ

In scurta vreme va fi mort

Dovadằ fiind Alaricằ

De-aia murit, marele Got

Alṭii spun cằ Papa ȋnsuṣi

Pe Atila la-ntȋmpinat

Desculṭ venita la picioare

Și-n pȋnzằ de sac ȋmbrằcat

Umil și blȋnd cu ochi-n lacrimi

Pe Atila la rugat

Roma Hunul sằ o cruṭe

Cằ nu mai aveau Impằrat

Cằ Impằratul ȋnsuṣi fosta

De alṭii assasinat

Și nu mai era nimica-n Roma

Aur ṣi-argint de prằdat

Nu mai aveau nimic Romanii

Nici avere nici comfort

Nici mằcar a lor mȋndrie

Ce mare ȋn trecut a fost

Dar se pare ca-mandouằ

La-ntors pe marele Hun

Dar nu-nainte ca Aquila

Care ȋi era ȋn drum

Hunul sằ o cucereascằ

Dupa ce-a citit un semn

Dat de berze ce zburarằ

Cu pui-n spate dintrun turn

Și Atila a stat sằ vadằ

De ce berzele-au plecat

Din turnul care ṭinea colṭul

Zidului cea-nconjurat

Aquila foarte bogatằ

Ce la mare era port

Și spre surpriza-ntregii oaste

Turnu-apoi s-a dằrȋmat

Hunii-n grabằ ȋn cetate

Prin spằrturằ au intrat

Cetatea au jefuito

Și aurul tot l-au luat

Și-nspre Panonia ȋntinsằ

Dupa-aceia au plecat

Incằrcaṭi de-avere multằ

Cu lucrurile ce-au prằdat

Dar n-a durat mult dup-aceia

Cằci Zeul mult supằrat

De nedreptatea lui Atila

Ce oameni mulṭi a oropsit

A gằsit de cuviinṭằ

Aspru a fi pedepsit

Ca sằ aibe moarte rarằ

Ca nimeni altul pe pằmȋnt

Ildigo-a fost o prinṭesằ

Care Atila decis

A face-o a lui soṭie

Ultima ce a ales

Cằ iubind ȋn noaptea nunṭii

Sȋngele i-a nằvằlit

Și pe nasu-i ṣi pe gurằ

Și astfel Hunul a murit

Jelitulau cu toṭii Hunii

Pe marele lor cằpitan

Cằ ṣtiau ce om pierdutau

Un mare concetằtean

Care drept a fost cu Skytii

Și duṣmanii ȋl temeau

Viciul lui fiind doar unul

Femeile care-l iubeau

Și au fằcut ***strằvamằ*** mare

Jordanes a povestit

De cuvȋntul care astazi

Nu mai este pomenit

Datina a fost ***strằvama***

Omului care-a murit

Sằ se povesteascằ totul

Ce ȋn viatằ a fằcut

Și cum Atila fằcuta

Mari lucruri ȋn a lui viaṭằ

Mult durat-a lui stravamằ

Toate sằ le povesteascằ

Toṭi horind hora de moarte

Și toṭi voind sằ ȋl jeleascằ

Pe cel ce ridicata Hunii

Peste rasa omeneascằ

Și la fel ca Alaricằ

In trei sicrie ȋngropat

Unul ferecat cu aur

Altul din argint turnat

Iar al treilea cel mai mare

Din oṭel a fost fằcut

Și-n aste trei scumpe sicrie

A fost Hunul ȋngropat

Oṭelul ȋnsemnȋnd puterea

Cằci Atila a dominat

Peste Germani ṣi peste Skyti

Ce-n veci nu s-a mai ȋntȋmplat

Iar aurul ṣi cu argintul

Avere mare-a ȋnsemnat

Din vama celor doua Rome

Ce lui Atila-u plằtit

Nici nu-l ȋngroparằ bine

Cằci fii lui fiind o groazằ

Mulṭi, cum nu avuta nimeni altul

Intre ei pornirằ luptằ

Cine sằ devina rege

Cằ Atila nu lằsằ vorbằ

Cine a conduce Hunii

Cằ murita dintrodatằ

Și dupa toata-nvằlmaseala

Gepizii s-au rằsculat

Și-nfrntuiau pe Hunii care

Intre ei s-au tot luptat

Dupa Gepizi sằrirằ alṭii

Ce sub Atila au fost

Și aṣa se sparse totul

Cum ursitoarea a prorocit

**Goṭii**

Și-apoi venitau alte vremuri

Cȋnd dintre Goṭi s-a ridicat

Un tȋnằr Teodoricằ

Brav isteṭ ṣi cumpằtat

Calitằṭi pe care ȋnsuṣi

Repede lea dovedit

Și ajungȋnd un tȋnằr rege

Pe Goṭi mult i-a ridicat

Și cum Italia rằmasa

Fằrằ de conducằtor

Cằci cằzuse prima Romằ

Și era fằrằ viitor

Teodoricằ dằdu zvonul

Peste tot poporul Got

Cine vrea ca sằ-l urmeze

In a merge ȋnspre vest

Dar nu la fel ca Alaricằ

Italia so jefuiascằ

Ci cu Goṭii lui acuma

Acolo sằ se stabileascằ

Și multe triburi au venit

La chemarea lui regeascằ

Și cu toṭii pregằtiṭi

Italia so cuceriascằ

Douằ sute de mii de Goṭi

Cằlằri pe cai pȋnằ la unul

Conduṣi de Teodoricằ

Indatằ apucarằ drumul

Spre Italia cea lungằ

Plinằ de mằslini ṣi vii

De-aṣi forma o nouằ ṭarằ

Pentru femei ṣi-a lor copii

Și-n multe lupte cucerirằ

Italia dela un cap la altul

Cằ-n vechea Roma fằrȋmatằ

Nu se gasea nici mằcar unul

Ca sa-ducằ ceva oameni

Goṭilor a se opune

Care erau acum ca oaste

Cei mai puternici din lume

Și zisulea Teodoricằ

Latinilor din fosta Romằ

“*Nu a jefuii venitam*

*Ci a face-o nouằ ṭarằ*

*Cằci voi ṣtiṭi cu toṭii bine*

*Cằ Roma voastrằ a murit*

*Și a reface-o altằ ṭarằ*

*Este pentru ce-am venit”*

Și lege asprằ el bằgata

Ca oricare dintre Goṭi

Bine ca sằ ȋnṭeleagằ

Cằ ṭara nouằ-i pentru toṭi

Și toṭi egali fiind ȋn drepturi

Fie Goṭi fie Latini

Cằci Creṣtini erau cu toṭii

Catolici sau Ariani

Cằci Ariani fuserằ Goṭii

Creṣtini ce-ascultau de **PREZBIṬI**

Prezbiṭi fiind a lor bằtrȋnii

Ce **PREA** ȋn viatằ- sau **ZBᾸTUT**

Ce luat-au teoria

Adusằ de Arian

Cằ Isus fosta feciorul

Adoptat de al nost Domn

A condus Teodoricằ

Și ṭara nouằ o forma

Cu tare multằ iscusinṭằ

Și toatằ lumea ȋl iubea

De-aceia i s-a zis „Cel Mare”

Cằ un mare om era

Și nimeni din toata lumea

Pe dȋnsul ȋl duṣmằnea

Dar invidia acerbằ

Care niciodatằ doarme

A creat o mare pizmằ

La marelui rege curte

Cằci a avut Teodoricằ

Doi nepoṭi de mare cinste

Curajoṣi, simpli ṣi vrednici

Cum nu sunt mulṭi pe astằ lume

Capnobati erau nepoṭii

Cu-alte cuvinte filosofi

Ce nu-i interesa puterea

Sau rȋvna dupằ mari averi

Și tocmai aceste daruri

Primite dela Dumnezeu

I-au fằcut pe unii sfetnici

Sằ le plằnuiascằ rằu

Și s-au dus invidioṣii

La curtea lui Teodoricằ

Și i-au zis sằ pregằteascằ

De cei doi sằ-i fie fricằ

Cằci vin cu planuri de moarte

Pentru el Teodoricằ

Pentru a lua puterea

Ca ei ṭara so conducằ

Auzind aceasta veste

Ce parea de necrezut

Cằci marele Teodoricằ

Mult pe cei doi ia iubit

Dằdu ordin de ai prinde

Și pe loc a fi uciṣi

Cei doi nesằbuiṭi la minte

Ce erau ai lui urmaṣi

Și dupằ ce sa-ntȋmplat fapta

La trei zile ȋn sfȋrṣit

Aflata Gotul adevarul

De cum a fost pằcằlit

Cằ și-a ucis nepoṭii vrednici

Fằrằ a fi cercetat

Dacằ sfetnicii aceia

Au vorbit cu-adevằrat

O durere mare frȋnta

Inima marelui om

Ce-ntreaga lume biruita

Și-ntodeauna a fost domn

Dar cu nepoṭii lui cei vrednici

Nesocotinṭằ dovedind

Și la ucis amằrằciunea

De inima rea murit

Și-a rằmas Amalasunta

A lui Teodoricằ fatằ

A lua ȋn frȋu puterea

Ca ṭara sằ o conducằ

Minunatằ fosta fiica

Marelui Teodoricằ

Vrednicằ de al ei tatằ

Și de toṭi a fost iubitằ

Și-a devenit Atalaricằ

Fiul lui Amalasunta

Rege-al Goṭilor viteji

Cằci murise al sằu tatằ

Și pentru cằ era copil

Educaṭie vroia sằ-i facằ

In stil Grec fiind abil

Ca sằ-nveṭe multằ carte

Dar se rằscularằ Goṭii

Cȋnd de carte-au auzit

Cằci a lor lege nu lằsa

Copilul de-a fi educat

Cu litere bằiatul care

Era de luptằ pregằtit

Rằzboinic de a fi cȋnd creṣte

Curajos ṣi ne-nfricat

Cằ ȋnsuṣi Teodoricằ

Litere n-a cunoscut

Dar prin minte ṣi curaj

Mare om a devenit

Și la fel Atalaricằ

Goṭii toṭi s-au aṣteptat

Mare om a devenii

De-a creṣte mare Împằrat

Dar greṣitau tare Goṭii

Ca-Atalaricằ a crescut

Cu averi și cu de toate

Și pe deasupra rằsfằṭat

Și nu trằita multằ vreme

Cằ deseori s-a ȋmbằtat

Și cu femei ṣi cu desfrȋuri

Viaṭa i s-a terminat

Și-a trebuit Amalasunta

Din nou a se mằrita

Cằci Goṭii vroiau un rege

Un bằrbat ai comanda

Și a duce mai departe

Ce fostul rege ȋnceputa

Cằ Francii din nordul ṭằrii

Galia acum vroia

Dar vruta Domnul s-a opreascằ

Al Goṭilor mare avȋnt

Cằ prea puternici devenirằ

Naveau pereche pe pằmȋnt

Și nu iṣi controlau puterea

Cum Teodoricằ a facut

Și-ntervenita acuma Domnul

Ai ȋntoarce pe pằmȋnt

Și ai dằdu Amalasuntei

Teodatu de bằrbat

Ce fusese vằrul ei

Dar lacom ṣi necumpằtat

Și ȋn scurtằ vreme Goṭii

Pierdurằ din ce-au cȋstigat

Cằ Teodatu noul rege

Numai probleme a creat

Pe Bizantini el invitata

In ṭarằ de al ajuta

Cằ dintre Goṭi se rằscularằ

Mulṭi ce nu-l puteau rằbda

Și-n astằ mare-nvằlmằsealằ

Murita Amalasunta

Singura Goṭilor speranṭằ

De Teodora-asasinatằ

Intre timp alesau Goṭii

Pe Vitigis ca nou rege

In lupta cu Bizantinii

Ce aveau ȋn acea vreme

Mulṭi bani ṣi organizare

Armatằ multằ ṣi putere

Cằ deacuma devenise

Pe pằmȋnt singura Romằ

Și ȋn lupta cu Romanii

Vitigis a reuṣit

A-nvinge niṣte bằtằlii

Ce multằ vreme au durat

Cằ ani de zile Bizantinii

Italia nu au cedat

Și jumate dintre Goṭi

Lupta au abandonat

Desgustaṭi cằci n-aveau rege

Precum a fost Teodoricằ

Mulṭi din Goṭi nu mai luptarằ

Și rằmằserằ doar o mȋnằ

De Goṭi ce se opuserằ

Lui Belisarius ce fosta

Un geniu militar acolo

Al Romei general atuncia

Totila a urmat ca rege

In rằzboiul cu Romanii

Ce a durat doua decade

Și au pierdut la urma Goṭii

Și douazeci de mii din ei

Cei mai dȋrzi ṣi mai semeṭi

Au plecat ȋn voia soartei

Italia au pằrằsit

Și ȋn Anglia probabil

Cu alti Goṭi s-au reunit

Impreunằ cu Pretanii

Baza Angliei fằcut

Cu care mai tȋrziu Saxonii

Prin nuntằ s-au cằsằtorit

Și cȋnd au venit Normanzii

Engleza limbằ au format

Și limba Italianằ

E aproape ca Romȋna

Și la fel ṣi Spaniola

E departe de Latinằ

Pentru cằ Latinii Romei

Aproape cu toṭi murirằ

De foame ȋn acel rằzboi

Ce douằzeci de ani durata

Ca-junse ȋntra doua Romằ

Un nou tȋnằr Impằrat

Justinian chemat pe nume

Nume fằrằ de pằcat

Cằ Just crezutau Bizantinii

Cằ noul Impằrat va fi

Precum numele fằṭarnic

Mai tȋrziu se dovedii

Cằ Teodora-lui soṭie

Ce vipera era de fel

Condusa ea Roma cea nouằ

Și numai rằu facuta el

Cằ a pornit multe rằzboaie

Și multằ lume a murit

Nu cu toṭi de arc ṣi spadằ

Ci de foamea cea venit

Belisarius ce fosta

A lui mare General

Tȋnằr dar capabil era

Și care-avea un bằlan cal

In Italia fostu trimisa

Cu Goṭii a se lupta

Fằrằ vreun motiv temeinic

Doar cằ dorea soṭia sa

Cằ Teodora mult urȋta

A lui Teodoricằ fatằ

Cằ toṭi iubeau Amalasunta

Cum ȋnsuṣi numele aratằ

Și dằdu ordin Teodora

Amalasunta-a fi ucisằ

Și cȋnd n-a putut prin luptằ

Trimis-a fi asasinatằ

Și asasinii reuṣirằ

Pe Amalasunta so omoare

Cằci Goṭi de a lui Teudatu

Trằdằtori de neam ṣi ṭarằ

Pentru bani ṣi false vorbe

Ucisau Amalasunta

Care-i clar cằ devenise

Marea Goṭilor sperantằ

Cằ uniṭi erau toṭi Goṭii

Cȋt a trằit Amalasunta

Cằ o respectau cu toṭii

Pe printesa lor iubitằ

Dar dupa ce moartea cruntằ

Prinṭesei i-a luat viaṭa

Goṭii se ȋmprằṣtiarằ

Și-a rằmas o oaste micằ

Cȋnd Belisarius ȋn luptằ

Cằlare pe cal era

Unul dintre Goṭi strigata

Pe cȋt puterea ȋl ṭinea

Pe calul “BᾸLAN” e omul

Care vrem sằ-l omorȋm

Cằci Belisarius este acela

Care-i pe calul bằlan

Și aṣa cum scrisu este

“**BALAN”** cuvȋntul de mai sus

Procopius exact la fel

La avut ȋn carte scris

Cu cinṣpe veacuri ȋnainte

Și ȋn cartea lui a spus

“**BALAN**” e-n a Goṭilor limbằ

Cuvȋntul “**ALB**” ṣi-aṣa la scris

Și dupằ cum vedeṭi cu toṭii

Dupằ cincisprezece veacuri

BᾸLAN cuvȋntul a rằmas

Și-acuma ȋn a noastrằ limbằ

Dar ȋn alte limbi ce fosta

Cuvȋntul de Goṭi importat

In trei limbi ȋncằ existằ

Dar ȋn toate e schimbat

Cằ-n Italianằ-i “***bianco***”

In Spaniolằ “***blanco***” e

Și-n Englezằ “***blond***” ȋi zice

Celui care bằlai este

Pentru cằ a noastrằ vorbằ

Incằ neschinbatằ e

Cằ ṣcolari noi nu avutam

A distruge-a noastrằ limbằ

Dar acum sunt cu grằmada

Și cu toṭii dau nằvalằ

A pocii cȋt pot mai tare

Limba noastrằ strằmoseascằ

Vrȋnd prin multe vorbe goale

Și dela alṭii-mprumutate

Atenṭia a o atrage

Și impresie a face

Dar hai sằ ȋi lằsằm ȋn pace

Pe iluṣtrii noṣti ṣcolari

Inteligenṭằ a preface

Și a da foarte mari

La Belisarius sằ revenim

Istoria so studiem

Și ce sa-ntȋmplat atuncea

Noi Romȋnii sằ aflằm

Cằ strằmoṣii nostrii fostau

Cei ce-nprằṣtiarằ limba

Pȋnằ-n vestul Europei

Și au ȋnlocuit Latina

Cằci este Italiana

Mult mai aproape de Romȋnằ

Cằ vechii Goṭi ȋnlocuitau

Cu limba noastrằ pe Latinằ

Și deasemenea-n Englezằ

Spaniolằ ṣi Francezằ

Cuvinte multe introduse

Din a noastrằ veche limbằ

De Barbarii care mersau

Inspre vestul decằzut

Și din nou repopulȋndul

Viaṭằ noua-u insuflat

Dar ȋn sud estul Europei

Și-n nordul Africii la fel

Belisarius fosta trimisa

De Impằratul miṣel

A se lupta cu Vandalii

Și cu Goṭii de altfel

Și distrus-a noastrằ rasằ

Prin foamete ṣi mằcel

Cằ ṣi Vandalii de-ai noṣti fostau

Goṭi mai vechi de felul lor

Ce Belisarius ȋn luptằ-nfrȋnta

Și nu scằpatau uṣor

Cằ foamete mare urmata

Și lucru ȋnfiorator

Cằ nu mai lucea lumina

Soarelui strằlucitor

Soarele pằrea ca luna

Fằrằ vechia-i strằlucire

Procopius ne povesteste

De marea nenorocire

Cằci Justinian lằsata

Totul ȋn pằrằginire

Și s-a distrus Africa toatằ

Aproape ȋntreaga-i omenire

Și-au rằmas doar Troglodiṭii

Care Ṭigani le zicem astằzi

Ceva Maori din neamul nostru

Și-Arabi ce au trằit prin oaze

Și alṭii care pe cằmile

Adȋnc pằtrundeau deṣertul

Cu Troglodiṭii se unirằ

Și ne distruserằ neamul

Vandalii, Murii si Arabii

Multe neveste-ṣi luarằ

Din a Troglodiṭilor rasằ

Cincizeci avea fiecare

Și-mpreunằ cu-a lor limbằ

Religia a fost distrusằ

Și-a rằmas Africa veche

La mare vȋltoare-xspusằ

Pȋnằ cȋnd profetul care

Mahomed a fost numit

Și care prin deṣertul mare

Cu sfȋntul Gabriel vorbit

Sfằtuit a fost de dȋnsul

O viaṭằ noua de pornit

Religia Mahomedanằ

Pornit tot de la-nceput

Și lui **EL** care e zeul

De-a pururi nemuritor

**ALA-**h Mahomed numita

Zeu drept pentru neamul lor

De parca n-ar fi fost tot **“ᾸLA”**

Al lor s-au al **GHIAURILOR**

“***GHIAUR***” care ȋnseamna “orb”

Dela cuvȋntul nostru **“*CHIOR*”**

Și **CALIF** numit acela

Ce **CALIFICAT** era

A conduce-ntreg Bagdatul

Cằ bogat tare era

Și **SULTAN** s-a numit omul

Mai pre-**SUS** de peste toṭi

Și-n religia lor nouằ

Respectat a fost de mulṭi

**VIZIR** numitusa cel care

**VEGHEA** deasupra peste toṭi

Și **CURAN** s-a numit cartea

Unde **CURGEAU** versele lungi

Și multe alte vechi cuvinte

Din a noastrằ limbằ sunt

Cằci toatằ Africa strằveche

A Barbarilor a fost

Am adus aceste rȋnduri

Ṭằrii-ntregi a arằta

Ce se-ntamplằ cȋnd puterea

La cap se-ncepe a ridica

Și cum Dumnezeu loveste

Pe mȋndrii de ai dằrȋma

Cum distrusa neamul nostru

In Asia ṣi Africa

Pe Justinian la-dusa

Neamul al nenorocii

Pe musulmani el ridicata

Pe Creṣtini ai umilii

Cằci Creṣtinismul devenise

O formằ de a asupri

Pe ȋnsuṣi Crestinii care

Pe Isus l-au ȋndrằgit

Cằ dupằ ce Domnul data

Pằmȋntu-ntreg ȋn mȋna lor

A ȋl guverna temeinic

Și fằrằ de nici un favor

Intre ei pornitau dȋnṣii

Cu gȋnd de cuceritor

A lupta unii cu alṭii

Intrun mod distrugằtor

Și s-au distrus unii pe altii

Barbarii neamul cel mai vechi

Din dorinṭa de putere

Și distruṣi au fost pe veci

Din India rằsằriteanằ

Pȋnằ-n Gibraltarul strȋmt

Și e clar c-a fost pedeapsằ

Dela Domnul nostru sfȋnt

Și uitea-ṣa Justinian

Om perfid din a nost neam

Exact la cinci sute de ani

De cȋnd l-au rằstignit pe Domn

Juma din oameni a distrus

Din neamul lui Abraham

Toṭi Creṣtini ai lui Isus

Și ridicata un alt neam

Om cu un sarcastic nume

Ce-a ucis atȋta lume

Și s-a crezut drept pe sine

Și-a crezut cằ face bine

N-a fằcut din voia lui

Ci-nsằrcinat a fost de Zeu

A scutura al nostru neam

A pằrằsi drumul cel rằu

Incằ cinci veacuri au trecut

De care noi nu ṣtim nimic

Ce sa-ntȋmplat pe-acest pằmȋnt

Doar ici colo cȋte-un pic

Cằ vremuri grele au venit

Aduse de om pe pằmȋnt

S-au poate Zeul supằrat

Sằ nenveṭe-un pic a vrut

Dar tare grei suntem de cap

Cȋnd e vorba de-nvằṭat

Ce e de la Domnul dat

Și omeneṣte comportat

Cert e cằ n-am ȋnvằṭat

Și repede s-a uitat

Cằci totul s-a repetat

In vremurile ce-au urmat

Oricum sằ revenim la Huni

Care-au fost ai noṣti strằbuni

Și care nu au fost puṭini

Ci mulṭi ṣi multe naṭiuni

Utiguri și Cutiguri

Celor din est le-au zis Mongoli

Iar cei din vest plini de avere

Normal, numitusau Avari

De-aceṣti Avari nu ṣtiu prea multe

Cằ nu este nimica scris

Despre astằ naṭiune

De-un om calm ṣi serios

Numai ponegreli ṣi bȋrfe

De duṣmanii lor adus

Și-acum toatằ lumea crede

Cằ adevằrul li sa spus

Cằ Huni au fost nu e-ndoialằ

Carea-apoi ṣi-au revenit

Dup-a lui Atila moarte

Cȋnd totul pằrea pierit

Cằ prorocirea veche spusằ

De-a Hunilor ursitoare

Pare-a fi fost foarte bunằ

Ridicatu-sau a doua oarằ

Și un alt Imperiu mare

Care-n lume s-a ȋntins

De-la Volga cea domoalằ

Pȋnằ la Germanul Rin

Construitau din nou Hunii

Conduṣi de vreun capabil om

Cine-a fost nu ṣtiu nimica

Doar c-avea titlul de Cagan

Cằlằri pe cai erau cu toṭii

Toṭi cu zằbale de argint

Și cu frȋuri de mằtase

Cu aur ȋmpodobit

Pe unde treceau Avarii

Toatằ lumea-i cunoṣtea

Dupằ aurul din Zale

Ce departe strằlucea

Clar e cằ ȋnsuṣi averea

Ce din plin au arằtat

Le-a adus apoi pieirea

Cằ nu-i nimic mai blestemat

Decȋt averea și puterea

Care-i de alṭii rȋvnit

A atrage duṣmằnie

Și un amarnic sfȋrṣit

Și spun cằrṭile Franceze

Cằ marele Carol trimisa

Intreaga-apusului armatằ

Ce pe musulmani ȋnfrȋnta

Doar dea-și proteja hotarul

Cằ aurul n-avut nimica

In razboiul cu Avarii

Pe Panonia ȋntinsằ

Și carele pline cu aur

Care-au fost cincizeci la numằr

Trase de boi grei ṣi mari

Cu juguri grele pe-al lor umằr

Fosta doar o ȋntȋmplare

Și a Domnului rằsplatằ

Pentru c-au ȋnfrȋnt Avarii

Ce-a mai puternica rasằ

Dar clar e, ca bunằ ziua

C-Avarii ȋṣi fằcurằ sama

Cȋnd ȋmpodobiṭi cu aur

Și cȋnd cu toṭii plini de falằ

Pe caii lor de mare rasằ

Galopau ȋn mare fugằ

Pe cercurile ridicate

Ce-n Panonia fằcurằ

Și de capul unei naṭii

Toatằ naṭia depinde

Și-atata vreme cȋt Avarii

Mari conducằtori avurằ

Nimeni i-a putut ȋnfrȋnge

Dar invidie avurằ

Și pregatiri de alte neamuri

De-a pune mȋna pe-acel aur

Cȋnd apằru Carol cel Mare

Fằrằ nici o ȋndoialằ

Foarte deṣtept fiind acela

Și cu multằ socotealằ

Se puse și porni cu-ncetul

Și cu imensằ rằbdare

A creṣte o mare armatằ

Toatằ-n armurằ ṣi zale

Zeci de ani durata astằ

Foarte mare pregằtire

In timp ce Avarii noṣtrii

Plini de aur ṣi de bine

Nebằgȋnd ȋn seamằ ferva

Și marea desằvȋrṣire

A marelui rege Carol

A devenit a lor pieire

Cằ n-avea cu cine Carol

In lume a se lupta

De pregatise aṣa o-armatằ

Ci doar aurul dorea

Ce-Avarii noṣtrii ca proṣtii

Lumii-ntregi ȋl arằta

Invitȋnduṣi a lor moarte

Care-era clar cằ venea

Cằci la fel ca și Poenii

Care tot de-ai noṣtri-au fost

Cu-n mileniu mai devreme

Exact la fel s-au comportat

Puternici și bogaṭi fiind

Și pe Romani ȋnfuriat

Aroganṭa ṣi averea

Complect i-a eliminat

Și aṣa Avarii nostrii

Bunul Dumnezeu a dat

Multa minte ṣi rằbdare

Acelui Carol Impằrat

De-a format o oaste tare

Și momentul aṣteptat

Pȋnằ cȋnd Avarii nostrii

Un slab Cagan au avut

Și-a pornit un rằzboi mare

Armata toatằ cea din vest

A fost trimisa-n mare grabằ

Sằ mearga ȋnspre rằsằrit

Avarii sằ ȋi atace

Fằrằ mult timp de gȋndit

Și-astfel Domnul aroganṭa

Avarilor a pedepsit

Avarii care scằparằ

In Carpaṭi ei s-au retras

Pe veci coroana ṭằrii noastre

Care din multe ne-a scos

Cằ de fiecare datằ

Cȋnd strằbunii-au decằzut

Din aroganṭằ ṣi putere

Numai Carpaṭii i-au salvat

Asa sa-ntȋmplat cu Goṭii

Care ȋn ṭarằ au stat

Și Sarmati-n nordul ṭằrii

Dupa ce ȋnfranṭi au fost

Hunii, Sbirii ṣi Simerii

Adȋnc ȋn munṭi s-au stabilit

Și-acum la rȋndul lor Avarii

Cu toṭi-n munṭi refugiat

Panonia rằmasa goala

Doar o mȋnằ de strằmoṣi

Numiti Budinii ṣi Sighetii

Pe ici pe colo au mai fost

Și cȋnd au venit Maghiarii

Panonia uṣor luat

Cằ de-acuma toṭi Avarii

Trằiau ȋn munṭii din Banat

De-aceia Banat ȋi zice

Cằ bogaṭi tot mai erau

Deṣi Carol le luase

Mult din aurul cel greu

Fằrằ nici o ȋndoialằ

**BᾸNET** mult lor le-a ramas

Din averea ce-au avuto

Și-a rằmas numit **BANAT**

xxx

Vreo douằ veacuri mai tarziu

Turcii prinserằ putere

Cằ musulmanii au pằtruns

In Asia o bunằ parte

Și mulṭi Turci au liberat

Din a Barbarilor mȋnằ

Care fiind foarte puternici

Uitatau datina strằbunằ

De a face totul singuri

O viaṭằ fằrằ robi

Care sằ le facằ munca

Sằ-ṣi fie singuri servitori

Și au uitat porunca datằ

De marele Dumnezeu

Cȋnd din Eden EL zvȋrlita

Cei doi ce greṣitau rằu

Lui Adam Domnul ȋi zise

Pȋinea tu sằ ṭi-o cȋstigi

Cu sudoarea frunṭii tale

Nu de alṭi sằ fi servit

Și lui Eva i-a zis Domnul

Copii ȋn dureri sằ faci

Și cȋnd copii te-opreṣti a face

Chinuri mari vei suferii

Cằ oropsit vằ va fi neamul

Și de inferiori robit

Pentru-a voastrằ obrằznicie

Cȋnd amandoi vaṭi lenevit

Cȋnd vreṭi ca alṭii sằ vằ facằ

Ce vouằ eu v-am poruncit

Ca Zei vreṭi voi sằ duceṭi viaṭằ

Ceva ce nu vằ este dat

Aceste ultime sentinṭe

Nu sunt scrise-n sfȋnta carte

Dar pilde destule are

Pentru cel ce are minte

Viitorul a-nṭelege

Și tot ce are sằ ȋntȋmple

Obraznicilor ce pe Domnul

Refuzằ ca sằ ȋl asculte

Și pentru cằ Barbarii noṣtrii

In Asia au devenit

Bogaṭi, mulṭi, mari ṣi puternici

Mằtasea toat-au controlat

Mirodenii ṣi rubine

Din India-u transportat

Abandonarằ munca sfȋntằ

Ordin dela Domnul dat

Și femeile cochete

Aproape toate-au devenit

Și de-acuma refuzarằ

Copilaṣi de-a fi nằscut

Cằci cucoane erau ele

Și-a devenit ceva urȋt

A umbla ȋnsằrcinate

In mằtằsuri ṣi argint

Uitanduse de pe-al lui soare

Dumnezeu ȋnfuriat

De aroganṭa omeneascằ

Ce ordinul n-a respectat

Trimise sabia pằgȋnằ

Ce mulṭi tare a tằiat

Și Troglodiṭi din noua rasằ

Femeile au violat

Și-acum umblau ȋnsằrcinate

Foste vechile cucoane

Imbrằcate toate-n zdrenṭe

Și desculṭe la picioare

Și nu mai erau neveste

Ci cu toate erau sclave

Și-n harem noua viaṭằ

Amarnicằ suferinṭằ

Cằ multi Turci se rằscularằ

Ajutaṭi de musulmani

Și devenira ei stằpȋnii

Foṣtilor propietari

Cằ Barbarii devenirằ

De toate neṣtiutori

Cum se-ntamplằ cu cei care

Se nasc bogaṭi, sằtui ṣi moi

Și apoi plecarằ Turcii

Inspre Asia cea micằ

Care-a noastrằ toata fosta

Toṭi Barbari cu-aceiaṣi limbằ

Ce pe-a doua Romằ pusau

Multa bazằ ṣi nằdejde

Sằ-i apere de noua forṭằ

Ce fu de Domnul ridicatằ

Venira Turcii cằlare

Lucru ce l-au ȋnvằṭat

Dela foṣti stằpȋnii lor Barbarii

Ce bogằṭia ia-nmuiat

Și sub Seljuc Turcul cel mare

Pe Bizantini ei au ȋnfrȋnt

Și dela Barbarii noṣtrii

Anatolia luȋnd

O parte din Galatenii

Ce-n Anatolia-u trằit

Luptȋnd cu vitejie mare

Drum afarằ ṣi-au croit

Și cu neveste ṣi familii

Peste Dunare-au trecut

Și-au stabilit Galaṭiul de-azi

Unde fluviul face cot

Și-n loc de-a se unii Creṣtinii

Navala Turcilor de-a fi

Opritằ și rostogolitằ

Pȋnằ la marginea zằrii

Intre ei, ei se luptarằ

De parcằ ar fi fost copii

Mȋnaṭi de o mȋnie oarbằ

Și dorinṭa de-a pieri

Cằ spune Ana Comnena

A Bizanṭului prinṭesằ

Despre luptele cu Gaetii

Și de regele lor Ghiṭằ

Și rằzboaiele cu Skytii

Ce Tracia o ȋnvadarằ

Și despre apusenii care

Pornirằ prima Cruciadằ

Lupte care toate fostau

Creṣtinului dằunằtoare

Pȋnằ ṣi cea Cruciadằ

Ce pằrea folositoare

Fosta pentru noi dezastru

Și a Turcilor favoare

Pentru cằ Petru hermitul

N-a ṣtiut ce ȋnceputa

Cằci sculata el Apusul

Și plecȋnd toṭi pe picioare

Talmeṣ balmeṣ toṭi nằvalằ

Copii, femei, bằtrȋni, fecioare

Inspre Palestina veche

A aduce liberare

Prin Anatolia plecatau razna

Gloatele mergeau prin beznằ

Șii asteptarằ Turcii unde

Loc de scằpare nu era

Și atacȋndu-i cu surprizằ

Cȋnd nu se puteau apằra

A urmat un macel mare

De care istoria

Nimic nu menṭioneazằ

Cằ prea e mare ruṣinea

Și acum avurằ Turcii

Nu numai un avȋnt mare

Și un renume puternic

C-au ȋnfrȋnt Apusul tare

Dar umplutusau de aur

De femei roabe ṣi de arme

De-o mare-nfrȋngere Creṣtinằ

Și pe pằmȋnt de mare faimằ

Faptul cằ dupằ aceia

O mȋna de cavaleri

Au reluat Ierusalimul

Dela Arabii musulmani

Nu a doborȋt avȋntul

Turcilor ce Otomani

Se numeau acum, ṣi tare

Europa ei vroiau

Cȋnd Musulmanii plecarằ

Toata lume-a ȋmpȋnzi

Se pằrea c-a lor nằvalằ

Nu se putea stằvili

Dar fostau doua locuri unde

Domnul puse de-ai opri

Pe Musulmanii ce cu spada

Vroiau lume-a cucerii

Charles Mantel un Franc fosta

Ce Major a fost fằcut

Cȋnd Maurii Musulmani

Peste Pirinei trecut

Și vroiau ca Europa

Sằ o treacằ ȋn tropot

Și ȋn urma lor sằ lase

Continentul convertit

Și ȋn sudul Franṭei fosta

Renumita bằtằlie

Unde Maurii sằlbateci

S-au oprit din vijelie

Și fằcurằ cale-ntoarsằ

Rằnile a ṣi le linge

Și la Europa noastrằ

In veci nu a mai pretinde

Dar pe cealaltằ parte

Musulmanii au pằtruns

De-la Eufrat la Indus

Și cu sabia convins

Pe absolut orcine-n cale

Musulman a deveni

Ori capul celui ce refuzằ

Tằiat de pe umeri a fi

Și -n Asia de nord intrarằ

Și-au trecut prin foc ṣi parằ

Tot ce-n cale ȋntȋlnirằ

Fằrằ sằ le fie milằ

De toṭi cei ce refuzarằ

De a devenii prin silằ

Fii al lui Alah cel drept

Dằdằtorul de luminằ

Dar ȋn Asia adȋncằ

Mai erau niṣte Creṣtini

Mongoli le zicea pe nume

Și de rasằ-erau Barbari

Care ȋncằ trằiau simplu

Vechea lor viaṭằ de Huni

Ce sub Atila fuserằ

Printre oameni cei mai mari

Și Uns aveau ei ca ṣi rege

Un om numit Preot Ioan

Ioan, nu era nume de botez

Nici nume de mare om

Ioan fosta nume de zeu

Și regele al lui Preot

Deci ***Preot Ioan*** a ȋnsemnat

***Al lui Dumnezeu Preot***

Și de-aceṣti Mongoli avurằ

Musulmanii de trecut

Ca sằ poat-sằ converteascằ

Asia pȋnằ la capằt

Și-a trimes Sultanu-acolo

Oaste cum nu s-a vằzut

Pe pằmȋnt pȋnằ atuncea

In tot Islamul convertit

Cằ ere ultima stavilằ

Lumea de-a o cucerii

Cằci toata Asia luatằ

Nimic nu mai putea opri

Musulmanii-acum sằ-ntoarcằ

Europa a zdrobii

Din est și din vest deodatằ

Creṣtinismul a lovii

Numai cằ de astằ datằ

Sultanu-avuta de a face

Cu Creṣtini cum n-au fost alṭii

Nistorieni ce pȋna-tuncea

Infrȋnṭi nu au fost niciodatằ

Cằ trằiau o viaṭằ simplằ

Ce robi n-aveau, nici trebuinṭằ

De alṭii sằ le ducằ lupta

Cu arcul nu-i ȋntrecea nimeni

Și caii lor fugeau ca vȋntul

Aveau ȋncredere ȋn ei

Dar mult mai mult aveau ȋn Domnul

Și-nainte de-orce luptằ

I-ngenunchiata Ioan Preotul

Și cerea lui IOAN izbȋndằ

A ȋnfrȋnge inamicul

Și o lupta mare fosta

Intre doua mari religii

Cele mai mari ce pȋna-cuma

Incercatau converti

Pe glob toatằ omenirea

Toṭi ce pe pằmȋnt sunt vii

Una prin a-ntoarce obrazul

Alta, prin tằiṣ, de sằbii

Și cum sabia Islamằ

Obrazu-ntors nu la cruṭat

Rằmasa doar o alta formằ

Mahomedanii-a fi oprit

De Ioan Preotul ṣi Creṣtinul

Ce ultima speranṭ-a fost

A lumi-ntregi ca sằ salveze

Creṣtinismul pe pằmȋnt

Creṣtinii pe-ntreg pằmȋntul

Foarte greṣit au ȋnṭeles

Ce-nseamnằ a-ntoarce obrazul

Mare sfat de-la Isus

Și la fel nu ȋnṭelesau

De ce mȋna, pe bici pus

Și din templu negustorii

Cu lovituri de bici ia scos

Și s-au lovit Mahomedanii

De Creṣtini cu-adevằrat

Care traiau o viaṭằ simplằ

Și biciul nu l-au aruncat

Cum li se-ntamplằ celor care

De viaṭằ dulce ȋmbuibat

Aṣteaptằ totul dela Domnul

Și la-u facut pe Zeu argat

Și-a pornit o luptằ mare

Intre cele douằ-armate

Musulmanii toṭi deoparte

Nistorienii de cealaltằ

Cằlằri pe cai fiind cu toṭii

Cu toṭii gata sằ moarằ

Unii pentru-a lor Cristos

Alṭii pentru-a lor Geamie

Sigur e cằci mulṭi muritau

Și de-o parte ṣi de alta

Dar au ȋnvins Nistorienii

Avȋnd Cristos de a lor parte

Cu-aṣa o mare biruinṭằ

Cum multe-n lume n-au fost alte

Cằci n-a mai dorit Sultanul

O alta-armatằ a trimite

Despre aceastằ mare luptằ

Și cine-au fost Nistorienii

Cằrṭi scrise nu existằ

Și ṣtiu doar, cằ Musulmanii

Scrisau ceva de-a lor nằpastằ

Dar nu cu prea multe detalii

Cum de obicei se-ntȋmplằ

De partea celor ce pierdurằ

Nistorienii fostau oare

“**NISTORIENI”** dela al **“NOSTRU”**

Asa cum e al **“NOSTRU**” rȋul

Care acum se chiamằ “**NISTRU”**

Eu cred cằ e posibil

Cằci Arieni Creṣtini ei fostau

La fel ca Goṭii neamul lor

Cằ vecini mulṭi ani trằitau

Și mai spune Marco Polo

Cằ ei trằitau ȋn Tenduc

O ṭarằ-n China de azi

În nord de zidul chinezesc

Și cằ rȋul Huang-Ho

Kara Moran el s-a numit

Un rȋu cȋt Dunarea de mare

Și prin Tenduc rȋul trecut

Și dacằ socotim cằ **ARA**

**RÎU** numitusa-n trecut

Și cuvȋntul MORAN fosta

Ce **MARE** o fi ȋnsemnat

Oare nu **K-ARA MORAN**

**RÎUL MARE** o fi fost ?

Ṭinȋnd cont cằ acest rȋu

E cel mai mare rȋu din est

Cȋnd s-au stabilit acolo

Este tare greu de spus

Clar este cằ Marco Polo

De vechime mare-a scris

Despre Preotul Ioan

Ce multe veacuri a condus

Ale Asiei Ṭinuturi

Ce erau din China-n sus

Și ȋnsuṣi zidul Chinezesc

La care mult ei au muncit

Avuta doar un singur scop

De Huni ṭinutul protejat

Și dinastia Hun ṣi Zou

Cu Hun ṣi Zeu e-asemằnat

Și soldaṭii de Teracotằ

Bằrbi ṣi mustằṭi au avut

Și acum sằ-ncep sằ spun

Ce sa-ntȋmplat cu-aceṣti Creṣtini

Care-au condus Asia toatằ

Și au fost ai noṣti strằbuni

S-au poate mai bine zis

Au fost ȋnrudiṭi cu noi

Din acelaṣi neam de Huni

Care se chemau Mongoli

Și cum de noi nu ṣtim nimic

De-un asemenea trecut

De Tằtari și de Mongoli

Și cine Tằtarii au fost

Care fosta a lor limbằ

Cằ fosta alta ȋn trecut

Și cum de Dumnezeu cel mare

Ștersuia de pe pằmȋnt

Dupa ce Islamu-nfrȋnta

Biruinṭằ pe pằmȋnt

Cum nu mai fusese alta

In importanṭằ nici-cȋnd

Și-a rằsunat pằmȋntu-ntreg de lupta

Ce Mahomedanii-a frȋnt

Mare faimằ-ncoronata

Nistorienii pe pằmȋnt

Și cum se-ntȋmplằ ȋntodeauna

Faima duce la mult rằu

La putere și mȋndrie

Și viaṭằ fằrằ Dumnezeu

Și la fel Nistorienii

Argaṭi de-acuma ṣi-au luat

Ca sằ nu munceascằ dȋnṣii

Sằ ducằ viaṭằ de bogat

Captete negre ȋnrobirằ

Ce Turci de-acuma se numeau

A le face a lor muncằ

Și de nimic nu se temeau

Și vruta Domnul sằ-i ȋnveṭe

Cuvȋntul **TEAMA** de-unde vine

Și un Tằtar de-al lor alese

Ce s-a numit **TEMUJIN**

Și aici este povestea

Tằtarului Temujin

Pe care eu o cunosc bine

Cằ am studiat din plin

A Mongolilor secretằ

Istorie ce-a scris deplin

Ce-ntȋmplatuse atuncea

Acum opt sute de ani

Istoria lor veche spune

Cằ Temujin de neam s-a tras

Dintru-n Bondocar anume

Ce nume **BODNOCAR** i-a spus

Cằ **BODONCEA** cȋnd fraṭii vȋrstnici

Vreodatằ-atenṭia atras

S-au cȋnd anumite lucruri

Bine nu le-a ȋnṭeles

Și-acest Bodoncar la rȋndu-i

Originea i-a venit

Din doisprezece generaṭii care

In muntele Burcan trằit

**BURCAN CALDUN** fosta cel munte

Și douằ nume a avut

Cằ fằrằ nici o ȋndoialằ

Un crater de vulcan a fost

**BORCAN** la noi fiind cuvȋntul

La un castron cei din pằmȋnt

Și **CᾸLDARE** e la fel

Galeata din metal fằcut

Unii muntelui i-au zis **CᾸLDARE**

Cum nu se putea mai bun

Altii l-au numit **BORCAN**

Și-a devenit **BURCAN CALDUN**

Și la poala-cestui munte

Un copil Batacican

Sa nằscut lȋngằ un rȋu

Și-a fost primul de-al sằu neam

**BATA-CICAN** i-a fostu zisa

Cằ la fel ca un **CIOCAN**

Sằ **BATᾸ** pe orcine-n cale

I se pune, or ȋn drum

Cằ **BATOR** la Mongoli fosta

Cel ce **‘BᾸTᾸUS**” era

Rằzboinic cu alte cuvinte

Cằci cu-asta se ocupa

Și cu vȋnằtoare doarằ

Cằ vȋnat mult dobora

Cu arcu-i renumit, Tằtarul

Nimeni nu ȋl ȋntrecea

Și alṭii dupằ el venitau

Exemplu-i, Dobun Mergen

S-au altul, care **CHIORU** fosta

Copii lui numiṭi **DE-ORBEN**

S-au cei ce s-au numit **BARULA**

Cằ tare mȋncằcioṣi erau

De-aceia cȋnd mȋncau prea mult

Deseori totul **BORAU**

Și multe alte generaṭii

Douaspatru ele-au fost

Naintea lui Temujin

Venire pe-acest pằmȋnt

Toṭi cu nume de-ale noastre

Toate ceva ȋnsemnȋnd

De exemplu Jali Buca

**BUCA-L** lor, **BICA** fiind

S-au cum ar fi **BUIATU SALJI**

Clar, cằ-i **BᾸIATU** lui **SAL**

Ori ca **LINCU CARACAI**

**LUNGU** fằrằ ȋndoialằ

Ce era gembaṣ de **CAI**

Nume toate deale noastre

Și al nostru obicei

Cu porecle potrivite, cum se face pe la noi

Dovezi sunt multe-n astằ carte

Și-un mare secret al nost

Inmormantat atȋta vreme

Cine Mongolii au fost

Și nu degeaba se numeste

„A Mongolilor secret”

Aceasta carte care multe

Secrete mari desvằluit

Și fosta asta carte scrisằ

In caractere Chinezeṣti

Dupa ce, Jinghis murita

In timpul lui Ogodai

Ce fiul marelui Han fosta

Și unchiul lui Cubilai

Și de-aste nume par strằine

Gȋndeṣtete la Nicolai

Și poate zice cineva

Cằci Ogodai nu-i Romȋnesc

Cunosc eu pe undeva

Și aduc sằ dovedesc

Cằ Ogodescu s-a chemat

Nume de-al nost strằmosesc

“A lui Ogod” nume fiind

Și e clar cằ potrivesc

Temujin a fost copilul

Al lui Iesugei Batur

Și mama lui a fost Ileana

Chinezii i-au zis Hoelun

Cằ Mongolii-n limba lor

I-au zis Ileana Ujin

Și dovezi sunt foarte multe

Cằ fostau dintra-l nostru neam

**CULA,** “**CAL**” a ȋnsemnat

Și **CATAR** a fost “**CᾸTANA”**

**GOL** numitusa “deṣert”

**BUCA** zisuiau la “**BICᾸ”**

**IODOLI** s-a numit sằgeata

Care ȋn corp nu intra

Cằ vȋrful era rotunjit

Și cȋnd lovita nu “**DUREA”**

Și-acest Temujin al nostru

Cȋnd om mare a crescut

De o parte din Mongoli

A fost facut Jinghis Ca-Chan

Și nu vằ luaṭi dupằ toṭi alṭii

Ce altfel titlul pronunṭat

Cằci cu toṭii n-au ideie

Ce titlul a ȋnsemnat

**CA** a fost ȋn limba lor

**CAP**, ca ȋn a noastrằ limbằ

Conducằtor al unui trib

S-au o lungằ caravanằ

Iar **CA-CHAN** mai mare titlu

**CAPUL-CAPILOR** ȋnseamnằ

Și Ginghis Khan a devenit

Celora din altằ limbằ

Și-a pornit o mare pizma

Intre-acest Jinghis Ca-Chan

Și ȋntre Ioan Preotul

Ce durata cȋtiva ani

Cằ Jinghis Chan fata ceruta

Dela Preotul Ioan

A se ȋnrudi cu dȋnsul

Și ȋntre ei de a fi neam

Ioan Preotul refuzȋndul

Mare rằzboi a ȋnceput

Și-aproape de sfȋrṣitul luptei

Jinghis Chan ar fi pierdut

Dar n-a vrut sằ lase Domnul

Pe Preot nepedepsit

Și numai cu o sằgeatằ

Cursul luptei a schimbat

Cằ Preotul avea un fiu

Ce era de toṭi iubit

Foarte bun conducator

Care Sergiu s-a numit

Și care la sfȋrṣitul luptei

Luat de prea mare avȋnt

A ȋntrat ȋntre duṣmani

Cằrare prin ei fằcȋnd

Și venita o sằgeatằ

Care-n obraz la lovit

Și cu capul plin de sȋnge

De pe cal rostogolit

Și s-au adunat Tằtarii

Și pe cal l-au ridicat

Și apoi ȋn grabằ mare

Din bằtằlie s-au retras

A doua zi dupằ ce lupta

Egalằ a fost terminat

Jinghis Chan din nou pornita

Pe inamici ai cằuta

Ce pe Sergiu ce murita

Acum cu toṭii ȋl jelea

Și s-au rằspȋndit cu toṭii

Care pe unde putea

Și ca sằ nu se mai ridice

Pe veci Tằtarii din Tenduc

Și dreptul napoi sằ cearằ

Dreptul ce-l credeau ceresc

Preoṭi a fi lui Ioan

Ce Jinghis Chan ṣi-a ȋnsuṣit

Cȋnd cu-a Preotului fatằ

Dupằ rằzboi s-a ȋnsurat

Jinghis Ca-Han a dat comandằ

Ca toṭi Mongolii din Tenduc

Bằrbaṭii toṭi a fi uciṣi

Și bằieṭii-a fi aduṣi

Pe lȋng-o obadằ de car

In ṣir bằieṭii au trecut

Și care fosta mai ȋnalt

Pe loc fosta omorȋt

Și plin a fost Tenducul tot

De vằduve ṣi copii

Femeile s-au culcat

Apoi cu ai lor **ARGATI**

Ce erau *capete negre*

Rasa s-a amestecat

Și ne spune Marco Polo

Cằ numitusau **ARGONI**

Și de-aceia azi Mongolii

Nu mai sunt cei care-au fost

Cằ multe ṭằri ei cuceritau

Și peste tot s-au rằspȋndit

Femei avuta fiecare

Treizeci, poate ṣi mai mult

Din tot felul alte naṭii

Și rasa toatằ s-a schimbat

Și poate crede cineva

Cum spun ṣcolarii de prin West

Cằ Ioan Preotul nu a fost

Ci doar o legendằ din Est

Atunci sằ poata explica

Dinastia lui **YUAN**

A Mongolilor ȋn China

Cum de **IOAN** s-a numit

Și cum de cei ce sunt **CAZARII**

Și apoi cei ce sunt **CAZACI**

Mult se pare cu **CAZARMᾸ**

Care dela **CASᾸ** ȋi

Cằ atunci cȋnd venea seara

**IURTA** Hunii-ṣi asezau

Care seamanằ cu **CORT** ṣi **Curte**

Și ȋn **CASA** lor dormeau

Și cuvinte de-ale noastre

In Tằtarằ multe sunt

Și la Turci ȋncằ rằmase

Din neamurile de demult

Și tocma-n Afganistan

**ATAC** cuvȋntul ȋnsemnȋnd

Atuncia cȋnd bằrbaṭii joacằ

Spada roatằ ȋnvȋrtind

Prinṭesa Ana Comnena

Din Bizanṭul renumit

A lui Alexe Impằratul

Ce ȋn Purpura-a crescut

Și-a ṣtiut de toate cele

Ce la curte sa-ntȋmplat

Scrisa ea o mare carte

Care mult m-a ajutat

Cằ marea prinṭesằ spune

De luptele ce le-au avut

Cu Dacii, Skytii ṣi cu Gaetii

In timpul cȋnd ea a trằit

De regii Solomon ṣi Ṭeglu

Și cằci Crai ei s-au numit

Și de Peres ṣi Simon

Ce Jupani atunci au fost

Și oare cum este posibil

Ceia ce ne spun ṣcolarii

Cằ limba care o vorbim

Și cằ noi ca neam Romȋnii

În veacul ṣase apằrem

Sau poate sapte, opt strằbunii

Formatau neamul cel avem

Din nu se ṣtie cum, Latinii

In veacul doiṣpe scrisa Ana

A ei importantằ carte

Despre Daci, Sarmati ṣi Gaeti

Și doar un secol ne desparte

De istoria modernằ

De Basarab ṣi-a lui izbȋndằ

De Dragos vodằ ȋn Moldova

Ce adusa acest nume

Deci clar e cằci noi Romȋnii

Nu ne tragem din Latini

Ci treaba este tocmai invers

Latinii s-au tras din noi

Suntem cea mai veche rasằ

Și centrul la multe limbi

Și dovezile vor curge

Nimic le va putea opri

Cằ dovezile sunt multe

Multe tare-am adunat

Dar nu pot ȋn poezie

Nici o centimằ arằtat

Și nici mằcar nu e nevoie

Cằci odatằ ce-a pornit

Dovezile vor curge rȋu

Și vor fi de neoprit

Și-odatằ ce asta carte

Va fi de tineri cititằ

Va fi ca mȋta din sac

Ce din sac a fost scằpatằ

In veci nimeni no mai prinde

Și aflava lumea toatằ

Cine noi Romȋnii suntem

Și cine fostam noi odatằ

Și vom fi a treia Romằ

Precum numele prezice

Dacằ ne unim cu toṭii

Oameni buni de a alege

Dregatori cu minte clarằ

Patria de a conduce

In directia cea bunằ

Și naṭia de a reface

Cằ distrusằ-i ṭara toatằ

Și moral ṣi economic

De sistemul care-a fost

Comunismul nestatornic

Ce lumea-ntreagằ a distrus

Mai rằu ca un rằzboi atomic

Ori ciumằ, s-au epidemie

Intre popoare ar fi venit

Sub drepturi ṣi egalitate

Intenṭiile ṣi-au ascuns

Pretinzȋnd a ajuta

Comunitằṭile-au pằtruns

Pe cei rằi i-au ridicat

Pe cei buni complect redus

Pe femei le-au lằmurit

Familiile au distrus

Bằrbaṭii au devenit

Beṭivi ṣi slabi nepằsằtori

Nimic nu-i intereseazằ

Sunt complect neṣtiutori

Se poate trằii ca-n basme

Dar cu toṭi de foame mor

Și cu toṭii-ṣi pun speranṭa

In de-la alṭii ajutor

Cằ schimbatau comunistii

A noastrằ datinằ strằbunằ

Cȋnd dragoste multằ a fost

La noi, ȋn a noastrằ lume

Și-au venit cu idei noi

Niciodatằ ȋncercate

Nu aici pe-acest pằmȋnt

Clar ca-u fost din iad aduse

Cằ femeia ṣi bằrbatul

O jumằtate-i fiecare

Cằ aṣa lằsata Domnul

Singuri sằ nu vieṭuiascằ

Ci din doi a face unul

Intre ei sằ se uneascằ

Și unul farằ de altul

Sằ nu poatằ sằ trằiascằ

Și-a pus Domnul ȋn femeie

Dorinṭa de-a fi iubitằ

Sằ se simtằ necesarằ

Și-a fằcuto tare dulce

Spre a folosii dulceaṭa

Barbatul sằ ȋl atragằ

Și sằ-l ṭinằ cu-a ei miere

Atât cȋt vor trằii pe lume

Din moment ce ea doreste

De bằrbat a fi iubitằ

Comportamentul ei ȋn viaṭằ

Musai fi de-aṣa naturằ

Dragostea sằ o atragằ

Ca bằrbatul so iubeascằ

Și singur scopul lui pe lume

Pentru ea ca sằ traiascằ

Bằrbatul n-are dorinṭa

De soṭie-a fi iubit

Ci doar soṭia sằ-l asculte

Și felul ei de comportat

Ca el sằ poatằ s-o iubeascằ

De-a pururi pȋnằ la sfȋrṣit

Asta-i tot ce el doreste

C-aṣa Domnul a lằsat

Dar cȋnd venitau communisti

Aduṣi de diavol pe pằmȋnt

Familiile a distruge

Cum nu fosta-ici nicicȋnd

Urằ și nesocotinṭằ

Intre naṭii semằnȋnd

Raiul promiṭȋnd a face,

Adus-au iadul pe pằmȋnt

Copiii aṣi urȋ pằrinṭii

In scoalằ i-au ȋnvằṭat

Și toata datina strằbunằ

Din capul lor eliminat

Egalitate și mari drepturi

In capul proṣtilor bằgat

Și pe femei ȋnbroboditau

Cằ pot trằii fằrằ bằrbat

Și poate crede cineva

Cằci communismul a pierit

Și-otrava de el adusằ

De pe pằmȋnt a dispằrut

Și cằ liniste ṣi pace

In sfȋrṣit, aici venit

Vai de voi acei ce credeṭi

Cằ tare vaṭi pằcằlit !

Aici ȋn estul Europei

Mentalitatea ȋncằ zace

Corupṭia ṣi indolenṭa

Pe zi ce trece ȋnfloreṣte

Iarba rea ce-au semằnat

Incằ grȋul-nằbuṣeṣte

Numai pirul face roadằ

Altcineva nu reuṣeṣte

Iar ȋn Vestul Europei

Și-n America la fel

Comunismul deghizat

In haine de alt model

Pusa mȋna pe putere

Și puṭinel cu puṭinel

Vestul ȋnspre iad ȋl trage

Și nu-i scằpare de fel

Aṣa cằ cei ce se aṣteaptằ

De vest spre a fi salvaṭi

Asteptaṭi voi mult ṣi bine

Cằ degeaba aṣteptaṭi

Vestul e-n ghiarele morṭii

Și la fel ca ȋnecaṭii

Se-agaṭằ de orṣicine

Și la fund se duc cu toṭii

Deci singura noastrằ speranṭằ

E doar sằ contằm pe noi

Sằ nu va prindằ desnằdejdea

Cằ dacằ Domnul e cu voi

Orce greu este pe lume

Poate fi rằzbit de noi

Și dacằ-aveṭi credintằ-n Domnul

Atunci aveṭi credinṭằ-n voi

Multe sunt și grele toate

Ce avem de rezolvat

A ne lằsa de bằuturằ

Și de netrebnicul fumat

Și sằ disparằ goana mare

Ce nu de mult la noi pornit

Dupằ bani și dup-avere

Și dorul de inbogatit

Copii a fi educaṭi

In sằnằtate ṣi comport

In a ȋnṭelege viaṭa

Și ce este important

Nu ȋn diplome ṣi vrajằ

Ce acuma-s de dorit

Ci a fi practic ȋn viaṭằ

O viaṭằ simplằ de trằit

Posibilitằṭi azi sunt enorme

Și clar putem evita

Greṣelile-n trecut fằcute

De Vest ṣi America

Și direct noi putem trece

De la viaṭa foarte rea

La bine și fericire

Totul e conducerea

Și ce-am scris ȋn astằ carte

Lucruri mari sunt ṣi sublime

Ce nimeni pȋnằ-n astằ datằ

Scrisa ce fosta-n vechime

Despre neamul nostru vechi

Și de-asta nu ṣtie nime

Cine noi fostam ṣi suntem

Neamul cel mai vechi din lume

Vằ rog din suflet sằ mằ credeṭi

Cằ Domnul mi-a arằtat

Și sper cu toṭii sằ-ntelegeṭi

Cằ totul va fi schimbat

Cằ noi vom fi a treia Romằ

De-acia numele ne-a dat

De-aveṭi ȋncredere in Domnul

**DOMNUL FIE LAUDAT**

*RAVEN ALB J.*

**Post Scriptum**

Marele Machiaveli a clasificat intelectul uman intrun fel cum nu se poate mai simplu si mai clar.

Sunt trei tipuri de intelect;

*-Primul tip de intelect intelege lucrurile dela sine. Acest intelect este cel mai bun.*

*-Al doilea tip de intelect nu intelege lucrurile dela sine, dar intelege totul cand este explicat. Acest intelect este bun.*

*-Al treilea tip de intelect nu intelege lucrurile dela sine si nu le intelege nici atunci cand sunt explicate. Acest intelect este nefolositor.*

Aceasta clasificare a intelectelor nu a fost descoperita de Machiaveli. Am intilnit aceasta catagolizare a intelectelor intro carte scrisa de Titus Livi si am gasito si mai devreme scrisa de Aristotel. Aristotel insusi a declarat ca el a citito dela un poet al antichitatii. Un poet al antchitatii lui. Deci numai Dumnezeu stie cat de departe in trecut a fost facuta aceasta clasificare a intelectelor. Oricum, descriptia facuta atit de clar de Machiaveli a fost inca valabila acum 500 de ani cand a trait el. Acum lucrurile sau complicat. Eu am descoperit inca doua clasificari aparute in ultimul secol si sunt urmatoarele;

-*Al patrulea tip de intelect care a fost de fapt al doilea care nu intelege lucrurile dela sine. Acest nou intelect in loc sa ceara a i se explica lucrurile cum facea inainte, le fura acum si incearca sa inteleaga singur, dar nu reuseste niciodata sa inteleaga totul si intelege foarte mult gresit. Acest intelect este incapabil.*

*-Al cincelea tip de intelect este intelectul al treilea din trecut. Acest intelect care nu intelege lucrurile dela sine si nu le intelege nici atunci cand i se explica, datorita scolilor prin care a trecut crede ca intelege totul si isi impune punctul de vedere pentru ca se asteapta sa fie ascultat. Acest intelect e periculos.*

La ora actuala Romania [si tot globul de altfel] e plina de ultimele doua tipuri de intelect. Dovada se afla la felul in care se traieste in Romania. Daca primul tip de intelect ar conduce lucrurile, viata Romanilor ar fi mult superiora. Totul depinde de conducere. *Daca nu e cap e vai de picioare*, spune un vechi proverb.

Am presentat acesta clasificare a intelectelor pentru ca stiu cum vor reactiona ultimele doua intelecte la aparitia acestei carti.

Primul tip de intelect va citi cartea de cel putin doua ori pentru ca totul este atit de nou si are nevoie de a analiza bine aceasta carte de necrezut. Dar acest intelect automat sorteaza lucrurle si ajunge la concluzia ca desi totul pare imposibil, de fapt totul poate fi adeverat. De ce? Pentru ca daca lucrurile sunt inpartite in doua parti; negative si positive si analizate separat totul devine clar.

**Partea negativa**. Adica dovezile aduse impotriva cartii bazat pe incompetenṭa si incapaṭinare.

1] daca ar fi adevarat ce scrie in aceatsta carte, academicenii si oamenii de stiinta ar fi descoperit aceste lucruri de multa vreme.

2] nimeni nu a auzit niciodata de toate minunile aduse in aceasta poezie si multe nume care pretind a fi parte din istoria noastra nu sunt cunoscute de nimeni in Romania.

3] noi Romanii nu am fost nicodata nimic si nu vom fi niciodata altceva decat nimic.

Aceste argumente negative pot fi aduse numai de intelectele trei, patru si cinci pentru ca acum voi presenta argumentele pozitive si va reiesi de ce primul tip de intelect nu vine cu aceste argumente si nu isi pune acele intrebari.

**Partea pozitiva**. Dovezile aduse in favoarea cartii bazat pe logica.

1] autorul este un om foarte umblat prin lume si automat acest lucru trebuie apreciat.

2] autorul a studiat in adincime aproape toate cartile antichitatii in Engleza si multe din aceste carti noi nu le avem traduse in limba Romana. Asta inseamna ca nici Academicinii Romani nu au de unde stii tot ce stie autorul.

3] autorul a invaṭat limbi straine si poate compara alte limbi cu limba Romana si daca el spune ca gramatica Romana e una din cele mai complexe din lume cum poate cineva care stie numai o limba sau doua a contrazice acest lucru.

4] autorul face comparatie intre limba Romana, Latina si Sanscrita si dovedeste ca limba Romana este mai apropiata de Sanscrita decat Latina. Limba Sanscrita nu mai exista de 3000 de ani. Deci faptul caci cuvintul SUTA [printre altele] este exact acelasi in Sanscrita si Romana si e CENTO in Latina, dovedeste automat ca limba Romana nu sa schimbat si este cu mult mai veche decat Latina.

5] autorul dovedeste in scris legatura si evolutia cuvintelor in limba Romana si este primul care aduce o documentatie foarte clara in acest domeniu. De ce nu au facut academicienii acest lucru, care este de fapt datoria lor? Din moment ce academicienii Romani nu au facut acest lucru atit de elementar, atunci de ce sa ne asteptam ca academicienii sa stie mai multa istorie decat autorul, care fara indoiala a studiat mai mult decat toṭi academicienii la un loc.

6] aceasta carte scrisa in rima cum nu avem alta nici pe departe, automat dovedeste ceva deosebit din partea autorului. El nu este numai autor ci este si poet. Daca o asemenea carte poate fi scrisa de majoritatea oamenilor inteligenti, sau numai de 1% din ei, de ce nu avem cel putin 20-30 de carti asemanatoare?

7] autorul dovedeste prin fizica si logica felul in care sa terminat epoca glaciara si este singurul si primul pe pamant care a descoperit acest lucru. De asemenea tot el dovedeste prin fizica si logica de unde avem caldura interna pe pamant. De ce aceste doua lucruri care sunt datoria oamenilor de stiinta nu au fost descaperite de ei? Nu dovedeste acest lucru ca autorul este un om de mult mai mare incredere decat orice om de stiinta sau academician care nu a descoperit nimic pana in prezent?

8] autorul dovedeste in mod fizic, logic, academic si lingvistic ca Potopul pomenit in biblie a avut loc in Marea Neagra si ca natia noastra este singura care este in directa continuare dela oamenii de inainte de Potop.

9] autorul dovedeste pe baza de etimologie cum nu se poate mai clar ca limba noatra a fost limba vechilor Evrei si ca biblia a fost facuta in felul traditiei noastre si la fel a fost facuta „Istoria Secreta a Mongolilor” de care in Romania nu se stie absolut nimic.

10] dea lungul istoriei intregii lumi au fost scrise trei carti istorice in poezie. Iliada si Odisea scrise de Homer si Eneada de Virgil. Renasterea este a patra carte in care istoria unei natii e scrisa in poezie. Deci sunt numai patru carti in toata istoria lumii la acest nivel. Cum poate cineva cu mintea intreaga sa contesteze lucrurile scrise in aceasta carte, mai ales considerind faptul ca majoritatea celor care contesteaza dovezile aduse, nu stiu absolut nimic despre cartile antichitatii si nu au realizat nimic important in viata lor?

Trebuie inteles ca primult tip de intelect nu separa lucrurile asa cum le-am prezentat eu in constient, ci intelectul lucreaza in subconstient. De aceia un adolescent care este in posesia primului tip de intelect crede lucrurile presentate in carte, pentru ca avind un intelect foarte capabil lucrurile sunt sortate automat. Pe cand oameni maturi in posesia intelectelor trei, patru si cinci, nu numai ca sunt neincrezatori in ceia ce au citit in aceasta carte, dar automat cele trei dovezi [daca pot fi numite dovezi] negative acapareaza complect creierul care este clar ca nu prea este desvoltat si intepeneste in starea negativa. Nici macar o singura dovada positiva din toate cele presentate nu reuseste sa iasa la suprafata in acel creier posedat de negativitate. Daca aceste intelecte negativ posedate ar sta linistite si nu si-ar deschide gura, societatea nu ar suferi datorita prezentei lor. Dar problema este ca aceste intelecte, unul „**nefolositor**” altul „**incompetent**” iar celalalt „**periculos**” sunt cele mai galagioase in lume. Proverbul Romanesc care zice ca „*butoiul gol face multa galagie cand e rostogolit pe trepte in jos*” se refera la aceste intelecte in care cantitatea de logica acaparata este echivalenta cu cantitatea de vin in butoiul gol care se rostogoleste pe trepte. Aceste intelecte incompetente si periculoase sunt in acelasi timp foarte agresive si incontinu sunt gasite in orice activitate pentru ca sunt obsedati de a atrage atentia. Scopul vietii lor este de a denigra si darima creatiile mari si lucrurile bune pentru ca ei nu sunt capabili de asemenea creatii. Deci daca ei sunt incapabili in a crea lucruri bune, in mintea lor bolnava considera ca distrugand lucruri pe care ei nu le pot face, realizeaza ceva.

Pe deasupra apare intrebarea urmatoare; ce fel de intelect posedeaza acei oameni care se opun unei asfel de creatii? Daca poezia ar fi fost numai despre dragoste, fluturi si flori, tot ar fi cea mai mare creatie poetica Romana. Dar considerind ca evolutia limbi si istoria necunoscuta a neamului sunt descrise in poezie si ca Romania este singura tara din lume avind o asemenea istorie, e pur si simplu strigator la cer faptul ca se gasesc imbecili atit de incapabili si incapatinati incat incearca sa denegreze aceasta opera.

Aceasta descriptie in P. Scriptum am adaugato pentru ca din putini oameni care au citit Renasterea pana in 2012, sau si gasit cativa oameni posesori alor aceste ilustre intelecte sa critice cartea cu atita vehementa, de parca aceasta mica carte este complect incarcata co prostii si cu insulte neamului. Din nefericire aceste intelecte daunatoare societatii sunt mult prea multe la ora actuala in neamul nostru. Comunismul lea facut mare dauna intelectuala in copilarie si noua „democratie” bazata pe noua constitutie care nu e altceva decat o „gluma proasta” a complectat dauna inceputa de comunism. Marele Machiaveli a scris multe lucruri mari, si printre ele se afla aceasta declaratie; „*un popor care intra in decadenta si miserie nu asculta de un conducator bun, pana cand nu ajunge la punctul cel mai jos posibil* ”.

Poate Dumnezeu duce Romania in directia actuala datorita unui anumit scop.

***RAVEN ALB J.***