Les novel·les

Josafat fou és la primera obra important de Ramon. La que el conseguí definitivament com escritor va cinquera a la Feria de la Rellota de Palafreguella no puc expressar và l'any 1905 o 1906. El moment en el que de Josafat va arribar immediatament l'atenció dels forats membres del jurat. Però s'hi la qualitat de l'obra esconsiderada com indiscutible, no així sota que potser l'època de la seva titulació divíne la moralitat de l'argument. Fou titulada 2 d'esclavosa, 3 d'agoracada, de licència. Després de molts discursos que haver donar i expressions en els que eren aliens al crític, però que neixien fragments de la novel·la, el premi fou otorgat a Pons Pujol per la seva novel·la L'home 60.
Hi hagué un gran rebombori i tot repartí els 2 protestantans es cuidaren de trobar un impressor per a la mòdica. Era un tal Juanola de Palafrugell. La joventut fou publicada en 1906 i immediatament arribada de les editorines pels aficionats a l'escritura més van assolir un gran èxit però repartí repartí encara essent molt discutida pels moralistes inflexibles mentre la majoria dels lectors de Bertana, etc. es tots-entre els 10 - la considerava una de les seves millors obres que sap ni la més perfecta de totes.

L'any 1912 en va fer Fina el Barcelona premses pel fèlons alemanys Vagel, Josef i Naufrag raven coneguts al premi Fustemworth. Si hi presentava també la Replantada de Xerrut i l'Elac Prim de Narcís Olles. També hi hagué grans desacordes entre els membres del jurat i molts comentaris opostents.
per part del públic. Aquestes quatre obres: la
Poseiplantada, Ben Plantada, Pilar Prim, Josef.
N'hi havia una que al davant de la destinació:
*Hi ha que d'aleshores, materà que no es discutirien entre
els membres del jurat; i molts comentaris, es què
mots per part del públic. La Ben Plantada va
essèn eliminada per no estar una novel·la. Des
vot es van repartir entre Pilar Prim i Josef:
N'hi fou malauradament per Pertvane del seu
divots partidaris. No es descansen les N'hi havia, no per
que fos que quanç Pilar Prim i. Nomment
Ben una més una desanqamy i una perda de la
remuneració material. Fora important en aquella època
algum temps després d'ester publicada ja es va traduir
a Gènova i a l'itéli.