**Moderní cestovatel**

Dnes celý svět už je známý a nejsou země, které ještě můžeme objevit, jako objevitelé v minulosti. Ale můžeme říct, že Tiziano Terzani byl pravým cestovatelem naší doby. Cestoval celý život, sám se nazýval objevitelem, miloval cestovat, aby objevil nová místa, jejich kultury, zvyky, tajemství, aby našel něco jiného, něco, co ještě nevěděl. Během svých cest byl svědkem nejdůležitějších událostí dvacátého století a vyprávěl je ve svých početných knihách.

Tiziano Terzani byl italským novinářem a spisovatelem, hlubokým znalcem asijského kontinentu. Narodil se v roce 1938 v Monticelli, čtvrti Florencie ve skromné rodině. Začal pracovat jako sportovní redaktor, když mu bylo 16 let. V roce 1961 složil doktorské zkoušky z práva a během studia se seznámil se svou ženou Angelou. Poprvé přijel do Asie, do Japonska v roce 1965 z pracovných důvodů, a zamiloval se do toho kontinentu, potom se stal redaktorem německého týdeníku Der Spiegel, se kterým spolupracoval 30, zatím přispíval také do italských novin a časopisů jako La Repubblica, L’Espresso a Il Corriere della sera.

Početné knihy vznikly díky jeho mimořádným pracovním a životným zkušenostem. V roce 1972 se Terzani nacházel ve Vietnamu a byl svědkem války; byl tam zase v roce 1975, když válka skončila, americká vojska odjela ze země a vietnamská komunistická vojska osvobodila Saigon. O těch událostech potom napsal knihu Levhartí kůže: vietnamský deník válečného zpravodaje 1972-1973 (Pelle di Leopardo) a Giai Phong! Osvobození Saigonu.

V roce 1976, v Hong Kongu, věštec mu poradil neletět letadlem v roce 1993; v tomto roce si na to vzpomněl a rozhodl se neletět, ale nenechal práce, pokračoval cestu pěšky, vlakem, autem, lodí a to mu dovolilo dívat se na lidi z nové perspektivy. Terzani vyprávěl o tom roce v knize Věštec mi řekl.

Ve stejné době (1975-1979) byl svědkem v Kambodži genocidy milionů Kambodžanů během režimu Rudých Kmerů, komunistických bojovníků Pol Pota.O tom napsal s další spisovatelkou knihu Holocaust in Kambodscha.

Žil také v Číně se svou rodinou od roku 1980 do roku 1984, když ho vyhostili ze země z protirevolučním důvodům. O tom vyprávěl v knize Zakázané dveře.

V roce 1991, během rozpadu Sovětského svazu, se nacházel na Sibiři a rozhodl se absolvovat dlouhou cestu přes Sibiř, Centrální Asii, a Kavkaz do Moskvy, kde se stal puč proti Gorbačovovi a napsal knihu Dobrou noc, pane Lenine.

V roce 1994 se přestěhoval s rodinou do Indie a přestal pracovat jako novinář v roce 1996.

V posledních letech svého života napsal ještě některé knihy: Dopisy proti válce o teroristických útocích 11. září 2011 a jejich následcích, Ještě jedna jízda na kolotoči, kde vypráví o sobě a o své nemoci a Konec je můj začátek, dlouhý rozhovor-deník se synem, publikovaný po jeho smrti, v roce 2004 v domě v Orsigně.