Reconds litenars
fovint, al menys cata setmava, Mosoén Sudive penemara anstiancia al seryoe Diste. I eurne ae pusen es tein una adpuisicis ingestant anava inmetiatamant a comururas la notícia al suctor Farras. Si liobjecte no ena tá cilmeur tramportatle el sempor Diste gryare a veusel. de carta vilita Nesién Gulive en tasmara cangeor re lliters, limsis is usites
aimb resiti a In Biblistira. Iman el tris isa masia feipra, cotser veque $l$ sanyer thishe havia fot una vetion de raperiola, axavern a uetirar. $L$ a la taria, a 1 . hora pue el sucto Torras era a gastip. In quates vocosiens, plorén fudire Iatanejava Discoctameut la lanta de traball bel super Drite, $i$ jo tambe. Solve la Tanla solia haver.hi sempre una gastorae un comtineciós, suita en prastilles prams. Mosien Sudial, fentrme pbervar que zarament öhi vera
oaperasia efficieycitex de eńrix, ho comentara dient pue e sotter Tours, ataus gre birbe, era un intelilestrale, un lotto de 1 ! iplies. dera Musien Gulire que in rurella taula hi hasia alpum llikes
 m lant Domás i la Drvina homelia. Pucosto moet bé pre un tia Mosoin Gutiol varrme: "Jé, hi ferva haver el "Faust" M Goethe". Of Ii haviem viet uma athe repota. Sepurament phosien Sudire, anbe o sen instiot $\Gamma$ mpiver i periofitm nofria
de no poder semenar a prella tanta. Pest, go m'hi haváa ben fiont: wo ua tom nasi ni un progen, wi un llibue. Alhac a dotiniera, el Tiile Tonas tira molt de vereste.

Acpelles arribates de clibes procetents me la tanla dee dvitos. Fraras enev gee a miri eb weus
 ar viaras es colleccionaira ee "Diaris de Banulura" i en el men termps es uhé tie erthe de rugm Dible de wellecisorer "ha $\sqrt{\text { en de Potalunya." Stuant abs }}$
lliker, Mosien Gudire tein ben bi el pre li remplava. bom are la Diflistria ena alenissoma, perearement mavien a les lliberos de les poffes. le sames Diste iér vesenvava molr pies.

Dubia el duter Touras ta major gant bels llibues cotitams pre 1 praven gibbirant. Hs enviaven llurs avters autb wres deticatories verenencials. Severala vient les llibves de piesis gryaven a la Boblioteca sensi pre el sempor Diske ni haquis tallat mi un tull. Polria sitar Solpim llibe is rens gue contering una aoesia delicado al suter fannos, geño ell
ni se mi havia atonat.
Unan proien Suvire teia la mian de llibes cata vepota pre en prosave aflum de presies el Tirava per terra alepromeot en suypl de mexpspree fer a la pesias pue a lich en deien "marennito. Por adobs wolts $P$ raperts llibres empraven cerrorefia $M$ " $h$ Aveng" ppe tant índiprara a Ata lo aerya re la fecretaióa beel ployer, especialment al bminpe boebel i a Mosien Custive. A Vich, aepita ostopefia ena comiterada arbituaria i

Ulpent de tirar les llibus a tevia sipuoficara pue ap,ella era la meva gunt. Un Jix vajp voler estotlir fors on arritaven ch mens dats she apuch lelibas. "Prourra - or vegontre vient Mosicon Gutive-que no els uspi paire en repi, it no ools pree els Fivi a 11 estafa." hioi ho leia mig vient, gei apoft lome, valment impertant, era tan visluat pre va upas de ter.ho. Pefuntative a agavita mena re elibues ur lia va dic mis
seriorment: "A la Doblistera no els hi pasmé mai ji no $m$ ' ho mamen." Iuterpretant el gevimment $H$ chosien fulial apperts llibves waren oes la meva glupa; meits gotia empintan, coir pre mo haviva for mai ant un Nibue cotolagat. I no iatia gensar a たerum-los...

Hi havia, gév, uns elitues de qoesies gres. \& Diste Torras vetenia : ppe no aryoren mai a la Dotlisteca. Lien ds de quan Marapoll. L'amistat lee docta Terras i Lu Mareade
obligava a una centa circumspeceró de Ulenparppe a la gerya del Musen. Perio la Mmapall no
 Il suta ferra i lituri pue Marapal era un goota pantersta. Un Jim que Mosièn Cuilit ua pora ie rich a qujur exsbadondrotera

In Diblistera, veunt de verse el astor enepor Diste, Dacopeco Don Joan Marapoll. Dunara lo má a un gen tfill S mos mite s den amps, pue vespié he irbut aue era In Goam Antoni, que ims
anys despris seria un andievabic becel.lent anic i havia re perme untima a ha ven re intilunya:" mene ho prisucra gropanta opoell home a pur 10 Ton simirava for fer lireme pue el neu terixa una getite mobistia. As rasy indicar el lloci ell materx ua acomganyar-lo. Desvié ra valer Nuar un wer sel pusen. Peitiour toruar a la fanta Fas, Mribuita Bermejo. Fot, wontemplant apmests gintreras ens sa Jemanar si prlia Kcar-la. Rllulia zient a un rètel cue hi havia astà mpoop pue deia: provite tumar "fe torar bo objeto." Apreits
ritols even an secors de la fratacis del Musem. Us 11 navsa fut orsa el semper ferrai bowptelacrea, "pequi el Musen sentlis an unsen de debion-repons reia plonein Guave. Pintata she fresta llonenta um un nomolt, Ir Ponta Fas semplaio pue iusitara a Is Manapoll ho ra /u una eitona. frosiara els lits oer
 vilpues tanim is wlls. If worant. li la polma y los má of puent, com as ta ant un molnet, sa ir que rewflova que, whentate aixi coronor Jespines - gle de samp, hapiés
jo as vesa, ontemplant la serenos $s$ ofuell voste, pue no cra venstat pue se lemosités la fetre. Finita la riorta vaijg a wormanym tur. giam Marapolt it sex lill al primes fis be convitat a Sinar.

 encoar esa vie, aeió la Maryad ja ena mant. Lectors del Dant, aquells hars rayeess de la genya dee Musen
havien situnt el pueta Qran Maryoll in rua mena de llims entre es pars poites parenss lelestaivar ouporas are col inber ventonas.

Apprsta fibia wontra les tendinces de $I_{a}$ literintana - Dtarmar de wrwengamenés $\Gamma$ opuart seple era imporiata rel lanonge boblell. Personatitat molt puita $\hbar 5$ els nomes de la genga del Mnsen anaver a remole. As més joves pre ele, pre no havien kingyt Eemos $\Gamma$ eases de l"Lhtart de Vich", harien, qui was gii meniys, arate a ter "ishatates" - la Fovip sel bermai. In apestes purtions litesiares 'i istopiopiques, vosoén custive esa el més
ppreriount. Home sotorentinariament wehemens, I'arunava, wotver més pue el atres, pre les letare. ripatanes havien rapor de fiescawfell des de la mont me plosión Vartapres. Mossén Gudirl era l'atantarpt Jel "vipatanisme" i en questa obsesió potier unpesara It rexper forra i faingrelacsen. Apvesta vhepperia whtha les tendénvies laterivires woves epprivalia a uconéixer pue mont mont « Misién resiopier t' liburt ravia preiop delagrtat. Ie rawive fallell uo vo whe were fur $\lambda_{2}$ aadri M la penciació nova. Ati havia un la gura actitud Savaut Jespetes iercirptas juves un despit
porident pre cercora una comqeusacró concelint ol sentaver a les melivcritat gre ungá í entla desciblia. Mosien Gutime deia pre el enyer fanouge només d'enamosaria de pates iccciptures que follion "noos se ,Na Goma", i Nixo: renblava ext. No em ta ars qastar el encer cerpue besactivitats litenaries M la mes
 evs whecisia com un aprevent de periodist $i$ igen evr, pue gaolara mat bi de wi. Peró $\alpha 0$ em Pinara ismpte pue en liactitud de vosién boblell enforer ie la loteratma ye l'éprea hi haria unolta amderanates amarper. de La lenita arob paggès vestapner, ell n' havion astit
ithfornit. No is gas est que els ńetsms homes y 1 . litant pre sivpuessin monopolitan la litesnturas cotalara, geno li abepria de veure que o'cocrivera lãt en optà venia amaynita pes les tunténcies $S$ une escoles pue els Aificilnent prities entendre. A mis a consepereía te l'rfue Vestrpuer, a Bainlora es firir un ust buid a Mosién bole川l, i anoo oflifía es pue havien riat monics de phoien Vainguer i nimen
 no n'tavia sentit parlac nowis for allurions. Per atha gart is noet nothrae que no seingoutés. a lo fecretacion dae Alusen forswores. Tots aprith cenqus Lavien estimat molt
a Diske Mopartes, Morsin variapper
i athmaven
is fanonpe bollell. Le verit̃t spani Jita; els apullang
He forayr bel Musien no niticaven uni al Dishe Mopares.
 ventagper no en vasp poter iopher uni ves. fumblava pue tos provitit oweraer 「oquita trista nistivia. "Va ssies una pran Respancian" - vaip, entis in una uparia de suts ferva: Gituri. L'a lia, en Naritar la isuveria cap a
 Pruesterina lientrue are ariér a la Diflestica a fer orpexets let "Tirant lo Blanc." fers Dabte as va arouai gue is etater wasou stent. "Gmar a ler gaperets"
es covvertia tanabe en uma fering de ingisip pre comistia a epplorar la fitendota intalama metional $i$ inventareis notarials de la búria fromata, icumipuar fot $\&$ que toblis she inlumention - ants mmgtrainies.
de 1.sqinió rel Disbe Tunos shue el ias Sestggener no vaip sentinoue parlae mai ni ger ablusions. Lir vesensa iobue el ios Vesicppes cra absolutas en apjecla cara. Pesi pran vapp aries mís pau em rajp Jonar compte pae el tema interesiara noltsision a Mosién

Guviol. fortint de Musen, a 1.hora, M Sinae, prosien Gurime $i$ fo qujavem soiver a ursa bel comompe boelell a proguntar ii 1 entumá faria 1 . inttrial m / "Cageta". Moptes vepates Laviem entrat en appull pis tas Firie on va neiven faver Nigrue sels fants i el cunct bouronge ins Lavia fit gene un noment lavaut io seia tanta de tutale. In popestes orvions, wós Sum os phosien lutsie oe li hasia ofut pes a gosand en nolue es aopery. Inam as gatara Jels "Grges", 'entenis lienorme equistari are phsien follell havia be teris in eb uns calaipos. I cata repata
imsitia en la converiència J'asterar $\quad$ 'suservar les lletres me Mosees Verigoner. Mojien Gutiel m. hasa Jif molte, mpates pre es volia apoteror de l'egvisklas: M Mroén Ginto. M. hasia lit més: havia ropurar al banoupe brelell pre sisia wominat pe Mnsen,"desat aubl pony i clan?, "pre no ie in farix rap mae
 de cara dee banorpe arre of tex de eartes de puision Vestaper. Un Jir parsea el bournge billell, essent-hi jo gresent, va anunciar que havia somenget remerar idlatios. In ostrint, phoien cuive estara.
una mied presupat pel tot gre el sempen banonge es volocés fer gessomahent mosits terna. In sa in pre Mossen Terenyives (a la "Sagcta" siymara ousour aut les ivicials M.T., pue orien Jis: Mosen Terenyives) havia Inprejer fot Vich imig tibat in no havia phacanat mais, peis pre apusta ua una pestio diplomática molt lificit. Uns panants lies dequis, tot pugarat $l^{\prime}$ cicala de casa el renges banonge, Nossiós Subive
,iteniem la out pre el sumper fomerge no ens obris la
pootr gex ell mateix i poliem entian uns a lives, li prementaria si havia merat 1 is untrea. re gapes. Havent entrat ale ien rigntro, wom desitimven, ppem es ma haven ourtar le sitrvia l'evitonial de la "Sajeta"i he rijo f'havria d'amar a vecoliz a quira hosa, el semper famorge, coun si es temós liefencors va empentre la prestió des orgen i ra lir pre havia fer un "Uliprel" de 1'
 räla de Fectall, or dís que alta el Frotavien en ens aje ell es masis. Mosien Sudire va requatre pre intara content he iobes pre havir chrsificur
 emprentre be non la gapirta le carren te laut Itigilot, Mosièn Sudire ra féncar ol pilenit dient: "Haubrem te quepuntar ab veins ii han sit sesfir tum pes $h$ somenera del banorge." I ia afipir gre texin la imaressiós pre elosién bollell havia destiust nocte eletres is nuriès vertapper. I is axatere lient oovatoment: "Ruce de mis ja in. ho polian fensm".


Lra la úsioa rypria gue porsén Sutire m. havia gorpar clar iobere ce ios vastapmen. Itasa tan serent - wom diver a Vich - pre wo vaij gos pria prepmenta.li ves. Demia ere es genelis of haven dit tant. Varem gujar el corver de laur Htipölit. Graixat on Plaga, iag al carver Estur, més represia pue mai, ell oferint el pandiós esfetade de iempue, amb el en camionar de pasios unsts icriotiosions, are do tant en tant gerlien $i$ egrevien el vitrue, el cap aef sta rpull hersetis, pre es teia /er expresparnent, el manten. extes i voleiant, ges pued gere tis, inbjectint. $L$ to tavant

Jel pit man má pre taniave enépicament wm un fermall. Per bes repates are en el moment de regarar-nos me 1 , havia misat - jo pre tant 1A aiminowa - pran ell baremia el pla de lauta flera coge $a$ lo contonatio de la finuáion vie bithe Mastí Genir, contemplall,lettor, un instant i estipnes sem que li "adén" pie en va lirs oppell lia eia unés sec pre mas.

Bemament no s'egrivocara pas le paire Mosén Susiol en asspitar pree la seunerdia dee senga eaninge havia trebaltar is solin revells die. Snj
anys mis tars, el bamones boelell pimblirasa a la Probisteca $\Gamma$ auturs vigatans un elitre Fitolar "Dntcis amieitia", en el qual és uwllit 1 " eqiifolari te Mroién Vestapmen. In questa wllerciśs de Dletres de Mrssen veriapper a Mrisien billell hi ha llamines inepplicables, ohentes ${ }^{\text {ll }}$ tratee de la pemencia rel bmorpe. Potres ve més nici. Pooboblement wi l' un wi l'athe hi havrien promenot ves aust la amblicació inteyna te 1 'egrototaci de Mossin Ginto. Peis aphosien fudial, pue era un histeriate
de vecació apmivionata, la crema ie les llethes
re Mosgein vertapien $h$. Nolia moltris) in.

* A mos de la carsiór de la hirteriás tevía la grosis re la vesitat una $i$ crua. Per repma sia a la costata Ie un thitre "Nocious. Parpeolyia suprata iotatana" hitiopura la farse dee whusita: "Tmitte lacem tram et veritatem tram." Li lihome menys sisuris
 Modes beswncestant. No is extiany pre f'adreati «absolutament", pre ell reia aunt una mena 5 egrignet,
for la paranta mós frepant ile sen vorohuasi.
No obstant apueta prampusa seva tuis un fre: la stana. L'entemá de la visita al seryer baroree, bou pount vaip arritas a la Aotboteca en va Jir teptrilment: "Pre, alire, no vaves veure ves. I $S$ melio de la pemeneia, $v$, ho sents, Manel?" Llavors $i^{\circ}$, atherint-nce una mica, $l i$ vapp prepantar it li triá illwis escrive apuma vera she el cos Kerdoppex. Nosién Gndial m vosontre.m: aaporto wetana? Apvita prase Jin moit, eniara pre no
germeti prejutiju ves, In eficte: pertava sutana ise:n sentía onpollís; gutstava 1 stana $i$, a la pucsió de bopues anava proge de la lustidia, aur sotana imanten, portant el cirr del Bithe, in cive mapmific, tornejat, deweat and or $i$ gintat de Kots velons.
fi mo hagies aostat retana, Monén Cudive hauria u'ot 1' Lome wis inlicat per a desembolicar la histísias rel cas Vestogever. Tot el pre er referia a Mosièn conto $l$ ' interesiava 5 mara manera estracslinasia. Va suer sha una
imialilar al Unsen ana viturna de recoas vestagnevicus, sifhina pre no sé ger puè era colilointa a la inla do que en Déiem de "les dowes". Ol m.hasia promis Frasllatar els recosis vertagnerians a la iala deb mannocrib, geró aixó wompertaria un para senerament. Un dia - un graart temps despres doe or apulla visita al Canonge lablell - aquolitant 1 .avinentorat be pubar-nos unsién Sutiue ijo modificant la installours te la sirina vestoppersana saig allutir a apuell "llipall" pre spmament un. dia fiemania en opmell llic. I stopitant ppe l.ormsó
us portara a comfitincies em raiy atevir a insinuar Give un Jels gunts dile cas Vertapper més interessants era fractitnd del bansige bollelle. Mosién Sndire en va ergonthe gre en opivis Sill, el banonge, anie $M$ Mosión linto, ile ppirbe Mopates i be Mappes \& bomillas, semflava l' home provitercialment sitant ger a evitas are les coses anesión oee mad inui. Tcment haver lit massa va pieterio matere la comevesar afopint-hi pre mo calra amoinas-n,hi. "Fot airo hi getria la hipkeria"- raiy vasurive 10 "La Listeiva, - va upliear


1'eroivià Mosièn Güell." Allutin al celine thise de Mosión gïell winta el sen ovent, prosien binto.

Quor is tot el pure vape fotar eshrinar a la genya iee Musen sotue el cas vertapuen. I clas gre opprota hisfionza Jel "elipall" no wontitneis ars un inlici de l'uqinió de plosión Sustive soble el coxpunt de fiafur Verdapper, aesö for molta llam oolve an les qussonatyes de irima pre, encara pre hi tinpmi un prpes de repana integeria, polia esercir una inpluéncia arcificaitora decistiva. In upinió de plosién Sudiol, eperta és la talla del Canorye collell. Athne
tennint grosent pue in appest got el banninge Lollell $\$^{93}$ estrotavia wite ons amies, areiba a Ia conclusio pue la vista es va Feensar ger la gurt mes thera. Periáa no conéiper Wosoén boclell supasas gre es va riantre $\mathrm{M}_{\mathrm{I}}$ a bania lel Psisfe Moygates oengue 1 . havia tot canonge. In realitat sembla pere fon Mosién varapper pui va untosim aquata canongia ol sen uncic. Per aetina gur, It Conisy follell, nolt conept a Brema i arrees is hamya, tevia més peronoletat que el Tiste puopates i més irma regata haria ufforit ma miten. Al tamonges collell or sa

ena el sen fisbe. I enima pre apuat Biske no hopiois estat el funiatic de piuien re bich iel restaniato te Ripoll, dovia el Nitr Imame bollell havisia acotat sempre les recsions de l'antaistar edesiósFica. In ppulla Droma en miviatira. del ficch bee wien temps the jerarpura edesiaitio na acotand tant per naom or losistisa win me bin piost. In appect moste, el ces Vestapmer is una tha gre as itin.

Mantenir-x un una promient nentralitat pran closien Vestapper va wowte licrror $\Gamma$ annior a la queusa de Drarrona ger farallar-e amb el sech prelat sasa és nua actitud pue ii mapuis entat posibfle hawra uñt.
incorrecta. Peró, en el $\sqrt{ }$ ich lee mex tumps, guan encara eren calentes les entres te liesoinite, tothimsiextranyava, iparal gre Nosiè Gubiol, pre el Camange bollell no hapior for vale Ia sera austar eatre el Tirke is Poets conveguint pre agust no the tan lere i el puelat tan sever. "Analsevol silui tita ewtre un biste i un fucta" - eme va dir, en una converge ringeir a cosa evora, don Antoni S liqoma ide Naie. lutre Pos gent vesponsable del Vich del men comps Kohhom cerera pere posion Ventapper havia fer siaturates i havia maneort a la siscipliara en esser writat a l'asive, geiso
la reva vida havia estat nolt pura. Il senyse lopona feia recoliar empre que putia haves comis evrors, jerso "les seves waus sacestotaly eren gures." In ranvi era penesol la crelosa - ipposto esa l'opinis del suyer Epuna, pue era el cue ni havia fot mé corfitévcies - Fli antorimt eclesicitita, tor

- tevirat saó, Lavia estat molt que hátic. "era un ppare home, gesio no ins lesome pgan, isno ma criotura.. Tothoun que hapi coreport Sm putani 5 दnoua vecontipeán pre apuer gerper gadaso anb na
prom zipor i pre en be geves cariaules no hi harra mai ni una poter te pel. He seryes hquina era iveagag de mancer al reagute a ninpís. Per alyó dono un prom solor a eppestes proses, fo te les mave peres i la ppe califora dedocaía nintura a plosíńn conto. Me lestr lir lo iftima repata gre et vaip veure. lus varem furtar re dauste th la fotetial re Barichora, ifot gulanteme dee bive de Buallona, vaip suintr la comera cap a $l$. ofer Vestaper i llavors va Jin-me-aseras que, en epaveinar el cas te plosión hinto, Finppies sampre
porent pre usupü in spprione tant wom el Diote
popates. I a wontinuació sa vegetir la firs ef pre, anys enerera, al jarlí de crasa geva, os comentar la duresa be la ceiria rigotana: "latet angnis in herba: Peío, wom en la conersa del jaeli de rasa sera, no va voler lir com se péia S- escarso que s'amapora lihesta. Is ra refeern ant acuella vialla caccefata pme, en apuel moment, era una evasiva. "Revesta ampuir, porta politer ant borla veria?" (1) vare prepurtar jo. Aapritameort el reugen lapona, sence Jis-me ni $\prime$ ini no, pesi witinuant e proceliment eliminatori, vegreas pue no havia gas alilnlit ae frmonge
bollell. I va lir mis: ia lir pre tot el amic lee Poeta : Dee Biste se nihavien eefint dee Canovpe, oero pre appest nome te "fart lleoni", arnéne "no na diciar com a canonge, jino rom un esootá jomén." No iolia remavar més. Al sengoe lsquna estava aturdit ger bs seves rectonacions. Anem, anem, -wa lir com laceof -: gre n'es de terrible pout Cloc. A vich no hanioun posint ganlar aini."

Des he Uowers no he raviat he cuteri salue el ins Ventages. "A Vich no haviem priet gartur viri." ha puase Je semper Lostra explisa bes vetiéncics de la genga de

de povera de la liócessi era quasi el matesio. I apmest instument to era tan grefiel pre justicava apulla frase
Motina: "lotet angwis in herba." mbtil pre do poder mapar-xe sempre entre la mitua Jel tivile i les entigies lel diali sel pocta. No shitant tor
 wér. Sifpichment im quelat potria tuobas un couselter (Cow endurst oes la moral juridira, més officionet a mavari a kriomfor. Si $y^{\text {hagan's promat fer feure el calze del fol } i}$ vinapge at pirhe i al Poeta no ho naviaia fot millor. Mis acostumat
a Fransitar pels Poberintes del sut comónic: dee sur cisil que oel veagen de la caritat, repert, senyes amb ánima de fiscal va, en el ser pevere,

1'home més estilitint pue he wreprt.ppera un estrany poler
prisos que ao afaisara uni, calara ant ana para, olsietafei correcció corat arob una vend fefle, ena conpas te sotemir an mip 10 miv ure enipmintic arob es llars depats dentreas us usottava, era secoment cremonis, are te peat i caminara pret som ma ciri. A la reio mavera is ata Jey homes wés
 sirt, perõ is prasi rem pre nimpù f' ha conequr iotimament. "Lusia eina!" deia un capellá auic mea ore havia tinent la reprisia Phaver.hi de diontar. A p'attar terian un gove fecte, $i$ bes liatignos le comniniós sermons pue acceptara, eren una vesiable meandella $P$ emocró,ide
profunditat i J'elyäncixe, sense coy mena $\Gamma$ effectisme jersc
tremolas the ven, seacencapesperes ajews serse viorica. \&e bamonge ferra i litari, ave ena no home de eletes, veia gue en kot el bistat ningis garlava com repest rempor. Va povermar lwant el fontificat te tor otos totes is pran la seva etar avensatisiona l' haria oplipat a netiomase, ia morir riassinat lmant ta nostra ppersa unil. A repent tome implacoble appest estil te maris era el pue mempt polía pfentuel i més li polia daure. Segar poe da vemenciae lo divina Providéncia per apperta tirvesa. Polia hover comes erress, pers haria meresent la worfiampa te tes fistes. \%o sewtia oer ele una pom adminaciś i reac eser juit in ten-li opient nettar.

In el dranar te Mosien binto nirper no vo estare
a Pa allura corvergonent, ni el Brite ila birira, wi el Margeís ue bovillas, wi des do baindols pue contemplaven of tuit acuctade. Fet ifft, Mosien Vendapper, magort els sens evsors, precta mis pandiós pue tits glepats

