## RECORDS LITPRARIS =

## !!!!

Sovint al menys cada setmana, Mossèn Gudiol demanmava audiencia al senyor bisbe. I quan es feia una, adquisidiò important anava inmediatament a comunicar la noticia al Dr. Torras. Si I'objecte no era facilment transportable el Senyor Bisbe pujava a veure*. De cada visita Mossèn Gudiol en tornava carregat de llibres, diaris i revistes amb desti a la biblioteca.Quan el feix era massa feixuc, potser perrque el senyor bisbe havia fet una neteja de paperalla, anevem a retirar-10 a la tarda, a I hora que el Dr. Torras era a passeig. In aquestes ocasions, Mossèn Gudiol tafane java discretament la taula de treball del senyor Bisbe i jo tambè. Sopre la taula solia haverhi semprez una pastoral en constmucciò, escrita en quartilles grans. Mossèn Gudiol, fent-me observar que rarament sihi veia paperassa de curia, ho comentava dient que el Doctor कorras, abans que bisbe, era un intelectual, un doctor de la Fsflesia. Deia Mossèn Gudiol que en aquella tagha hi havia alguns llibres inamovibles, entre ells la Bibliam, mès d"un volum de la "Summa" de Sant Tomas I i la Divina Comèdia. Recordo molt be que un dia Mossèn Gudiol va dieme: "Tè, hi torna haver el "Paust" de Goethe. "Ja I"hi haviam vist un altre vegada. Seguxament Mosson Gudiol, amb el seu instint d"arxiverti $i$
periodista sofria de no pocr remenar aquell taula. Perb,jo m'hi havia ben fixats no va tocar mai ni uh paper ni un llibre. Adhue a distancia, el Bisbe Torras feiamenty molt respecte.

Aquelle arribades de llibres procedents de la taula del Doctox. Torras foie exen per a mi i els meus companys una festa majox. Respecte als diaris es colecoionava el " Diario de Barcelona "i en el meu temps es rebé l'oure del senyor Bisbe de colecoionar "Ia Veu de Catalunya." Quant als Ilibres,mossen Gudiol feia bente be el que li semblava. Com que la biblioteca, exa plenfsmissima, generalment anaven a les llibreries de les golfes. El Senyor Bisbe se'n reserveva molt poos.

Rébia el Doctor Torrés la major part dels Ilibres catalans que s'anaven publicant. Bls enviaven lluxs autors amb unes dedicatories reverencials. Generailment els lilibres de poesies pujaven a la biblioteca sense que el senyor Bisbe n'hagués tallat ni un full. Podria citar d'algun llibre de versos que coñtenia una poesia dedicada al Dootor Torras, pers ell ni se n'havia adonat. Quan Mossén Gudiol feia la tria de llibres cada vegada que en passavae algun de poesies el tirava per terra alegrement en senyal do menyspreu per a 1a. poesia que a Vich on deien " modernista". Per adobs molts d'aquets lifbres empraven l'ortografia de " L'Avenç "que tant inaignava a tota la penya. de
la Secretaria del Museu, especialment al Canonge Collell i a Mossen Gudiol. A Vich, aquesta, ortografia era consideweda arbitrária iesquerrana.

Bl gest de tirar els llibres a terra sichifioava que aquella era la mova part. Un dia vaig voler establir fins on arribaven els meus drets sobreen aquells Ilibres. "Procura -va respondre rient Mossén Gudiol- que no ols vegi gaile per aqui,si no vols que els tiri a l'estula." Aixo ho deia mis rient, pers aquest home realment important, era tan violent que exa capaç de fer-ho. Refexint-se a aquesta mena de llibres un dia va dir més seriosament : "A la Biblioteca no els hi posaré mai si no m'ho manen." Intrepretent el pensament de Mossén Gudiol aquets llibres rodaven per la meva penya; mells podia emportar, cosa que no hauria fet mai amb un llibre catalogat. I no oalia pensar on tor-nar-los. ...

Hi havia, pero, uns llibres de poesias que el Bisbe Torras retebia i que no pujaven mai a la, Bibliotewa. Bren els de Joan Maragall. I'amistat del Doctor
 penya del Museu. Peŕ́ En Maragall no era sant de la devocio d'aquells senyors. El Doctor Serra i Esturi deia que Maragall era un poeta panteista.

Un dia que Mossén Gudiol era fora de Vich va pujar a ela Biblioteea, venint de veure el senyor. Bisbe, Don Joan Maragall. Donava la mé a un seu fill
d'uns vuit o deu anys,que dosprés he sabut que era En Joan Antoni, que uns anys després seria un excelent amic meu i havia de fer-me entrar a "La Veu de CataIunya:" "Ia primera pregunta d'equell home aqui jo tan admirava fou per dixme que el nen tenia una petita molestina. Jo vaig indicar el 1100 i ell mateix va acom-panyar-lo. Després va voler donar un volt pel Museu. Desitjava tornar a veure la Santa Faç,atribuida a Bermejo. Tot contemplant aquesta pintura em va dema-nax si podia tocar-la. Al-ludia rient a un rétol que hi havia alle aprop que a deia: "Se prohibe fumar y tocar los objetos." aquests rétols exen un record a de la fundaoio del Tuseu. Bls havia fet pesar el snnyor Serra i Carnpdelacreu, " perqué el Museu semblés un museu de debo "-segons deía Mossen Gudiol-. Pintada sobre Pusta i Iluenta com un esmalt, la Santa Fac semblava que invitava a acariciax-la. Don Joan laragall ho. va fer una estona. Passava els dita per les e conques del fostre de Jesuis com si li volgués tancar els ulls. I posant-li la palna de la ms al front, com es fa amb un malalt, va dir que sembleve que, aixi coronat d'espines i ple de sang, hagués de tenir temperatura, peró ja es veia, contemplant la serenor d'aquell rostre, que no era veritat que se l'emporttés la febre. Finida la visita vaif acompanyar Don Joan llarag̉ll i el seu fill al primer pis del palau. Vaig suposar que el Bisbe els havia convidat a dinar. Bls llibres d'En Maragall no havien d'entrar a la Biblioteca lins que jo vaig
vendre a lossèn qudiol unes obres completes que havia guanyat on uns jocs flomerals. Hl Bisbe Torras encara era viu, pers En Maragall emeana ememe ja era mort. Leotors del Dant, aquells bons senyors de la penya del Mhseu, havien situat el poeta, Joan Maragall en uua mena de llims entre els grans poetes que cal saber perdonar.

Aquesta ISbia contra les tendencies de la literatura catalana de començaments diaquest segle era inspirada pel Camoge Collell. Personalitat molt forta tots els homes de la penya de事 Museu li anaven a remolc. Els mes joves que ell, que no havien tingut temps d'esser $^{\prime}$ de $I^{\prime \prime \prime}$ Isbart de Vich, havien, qui mes qui menys, anat a fer "esbartades " a la Font del Desmai. Bn aquestes questions litéraries i ortografiques, Mossén gudiol exa, èl més apassionat, Home extraordiz nariament vehement, s'adonava, potser mes que ols altres, que les 11 etres vigatanes havien caisut de I'escambell des de la mort de Mossén Verdaguer. Mossén Gudiol era I'abanderat del " vigatamisme" i en aquesta obsessis potøer superava à senyor Serra i Carapdelacreu. Aquesta rebequeria contra les tendencies liberémí riespomés equivalia a reconeixer que amb la mort de Mossen. Verdasuer. I'Esbart havia quedat decapitat. El Canonge Collell no va saber fer de padri de la generacio nove. Hi havia en la seva actitud davant dels poetes i escriptors joves un despit evident que cerceva una compensació concedint el seu favor a les me-
diocritats que ençá i enllá descobria. llossén Gudiol deia que el senyor canonge només s'enamorava de poetes i escriptors que fossin " nois de bona casa, i aixo semblava cert. No em fa pas parlar el rencor perque les activitats literéries de la mexa, petit i modesta ponya eren un secret. Bl semyor Canonge només em conexia com un aprenent de periodista i, per cert, que parlava molt be \& de mi. Peró jo em donava compte que en l'aotitud de Mossen Collell enfront de 1 la literatura de I'f́poca hi havia molta amargor. De la lluita amb Mossén Verdaguer, ell n'havia sortit estabornit. No 6s pas cert que els ultims homes de I'Esbart pretinguessin monopolitzar la literatura catailana, pexó I'alegria de veure que s'escrivía tant en catal̂ venfa amaryada per lés tendénoies d'unes escoles que ells dificilment podien entendre. A més a consequencia de I'afer
 i. aizo aflisia als que havien estat amios de Mosson Verdaguer in'eren del sum senyor. Canonge. D'aquesta questio jo no n'havia sentit parlar només per al-lusions. Per altra part és molt natural que no se'n parlés a la seoretaria del Nuseu Episcopal. Tots aquells senyors havien estimat molt i estimaven el Bisbe Horgadas i Mossén Verdaguer i el Canonge Colloll. La veritat sigui dita sels o capellano de la penya del Juseu no criticaven mai el Bisbe horgades ni el Bisbe Torras ebnebidmatablathe De I'opinio del Bisbe Torras sobre el cas

Vexdaguer no en vais poder saber mai res. Semblava que fos prohibit paxlar d'aquesta tista historia, "Va esser una gran desgrácia" waig sentir dir una vegada al DoctorSerra i Isturi. Un dia, en derivar la conversa cap a aquest tema, llossén Gudiol em va fer marxar de la Secretaria dient-me aue anés a la, Bibliotece a fer paperetes del "Tirant 10 Blanc." Sens dubte es va adonar que jo estava massa atent. "Anar a Cer paperetes " era una feina meva regular,, peró es convertia també en una feina de céstis que consistia a explorar la, literatura catalana medieval i inventaxis notarials de la Cúria Timada, i consignar tot el que trobés sobre indumentaria it axts sumpuuáries .

De I'opinió del Bisbe Morras sobre el cas Verdaguer no vaís sentirne parlar mai ni per al-lusions. La reserva sobre el cas Verdaguer era absolutluta en aquella casa. Peró quan vaís esser mes gran em vais donar comptè que el teme interessava moltissin a Mossén Gudiol. Sortint del Museu, a I' hora de dinar, llossén Gudiol i jo pujavem sovint a casa del Canonge Codlell a preguntar si l'endemá faria I'editorial de la ! Gazota ! Moltes vegades hafi havien entrat on aquell pis tant tipic on va neirer Sent liquel dels Sents i el senyor Canonge éns havia fet seure un moment davant la, sexa taula de treball. In aquestes ocasions, més d'un cop Mossén Gudiol se

Ii havia ofert per a posar-li en ordre els papers. Quam es parlava dels "papers" s'entenia I'enorme epistolari qque Mossén Collell hevia de tenir en els seus calaixos. I cada vegada insistisa en la conveniencia d'ordenar i conserver les lletres de Mossén Vertaguer. Mossén Gudiolm'havia dit moltes vegades que es volia apoderar de I'epistolaxi de Mossén Cinto. Mhavia dit més: havia astegurat al Cenonge Collell que seria conservat a. Museu," desat amb pany i. clau, ${ }^{n}$ i. que no se'n faria cap mal ús Estava segur Mossén Gudiol que qualsevol dia surtiria de casa del Canonge amb el feix de cartes de Mossén $\forall e$ Vordeguer . Un dia el Canonge Collell, eeget-hi essent-hi jo present, va anunciar que havia començat a remenar calaixos. In sortint, Mossén Gudiol estava una mica preocupat pel fet que el senyor Canonge es volgués for personalment aquesta foina. Bim ve dir que llossén Trenyines (a la "gazeta" signava sovint amb les inioials M.T., que volien dir a Mossen Terenyines) havia, saquejat tot Vich i mieg bisbat i noe havia fracassat mai, peró que aquesta ers uns gestió diplomátice molt dffcil. Uns quants dies després, tot pujent l'escala de casa el senyor Canonge, llossén Gudiol em va dir que si teniem la sort que el senyor Canonge no ens obrís la porta ell mateix i podiem entrar cap a dins, Ii preguntaria si havia acabat I'enareça de papersoHavent entrat al seu despars, com desitjavem, quan es va haver parlat de si faria I'editorial de la " Gazeta i de si jo I'hauria d'anar a recullir a quina hora, el senyox canonge, com
si es temés l'ofonsiva va empendre la questió dels papers i ea dir que havia fet un"lligall" de l'epistolaxi de Mossén Cinto i senyalant un calaix de la t taula de treball, va dir que allá el trobaxion en cas que ell es moxís. Mossén Gudiol va respondre que esta.ba content de sobex que havia classificat la pqpezPalla i salvat I'epistolari de Mossén Cinto. Th empenfere de nou la pujada del carrer de Sant Hip6lit, Mossén Gudiol va trencar el silendi dient: if Hauriem de preguntar alse veins si han vist sortir fum per la xemeneia del danonge "I va aiegir que tenia l'impressió que llossén Collell havia destruit moltes lletres de Mossén Verdaguer. I va acabar dient exactament: " Ruc de mis ja m'ho podia pensari.

Fra la unica vegada que llossén Gudiol n'havia perlat clar sobre al cas Verdaguer. Bstaba tan cremat -com diuna Vich- que no vaig pas gosax pregun-tax-1i res. Temia que es penedis d'haver dit tant. Varen pyjar el carrer de Sant Hipólit i baixar per Blaça, cap al cerrer Estret,mes deptssa que mai, ell oferint el grandiós espectable de sempre, amb el seu caminax de passos curts i rapidfstims, que de tant en tant perdien i repronien of ritme, el cap alt sota aque苗lł barretás, que es feia fer expressment, el manteu estés i voliant per fred que fés, sabjectant-lo davant del pit una má que tancava enérgicament com un fermail. Pers les vegades que en el monent de seperax-nosme I'havia mirat

- jo que tant I'admixava-quan ell baixava el Pla de Sante. Clara cap a la cainter
cantonada. de la farmácia del Doctor Marti Genis, contempla.'l, Ieotor , un instant i estigues segur que $1^{\prime \prime \prime} a d e u$ " que em va dir aquell dia exa més sec que $=$ mai.

Seguramont no s'equivecava pas de gaire llossen Gudiol en sospitar que la xemeneia del senyor Canonce havia treballat de valent aquells dies. Uns anys mes tard, el Canonge Gollell publicava a la Biblioteca, d'autors vigatans un llibre titolat " Tulois amioitia," en el qual és recullitl'opistolari de Hossfn Verdagur. En aquesta col-1ecoio de Iletres de lossén Verdaguer a Mossén Cullell hi jha llacunes inexplicables,obertes pel tiratge de la xwneneta del Canonge. Potser val més aixi. Probablement ni I'un ni l'altre hi haurien Stuenyat res amb la publicacio Integra, de l'epistolari do Mossén Cinto. Peró a Mossén Gudiol, que era un historiador de vocació apassionada, la crema de"Ies lletres de Mossén Verdaguer li dolfa moltissim. A més de la passio de la historia tenis la passió de la veritat nua, i orua. Per alguna cosa a la portada dia del seu llibre " Hocions d'axqueologia sagrada catalana " hi Pigura la frase del salmista:" Pnitte lucem tuan elvieritatem tuam "Bs I'home menys sinubs que he conegut i la seve franquese era a vegades desconcertant. No os extrany que l'adverbi "absolutament,"que ell deia amb una mena d'espignet, fos la paraula més frequent del seu vocabulaxi.

Nio th tent aquesta franquosa seva tenia un fres la sotana. I'endamé de:la
de la visita al senyor Canonge, boin punt vais arribar jo a la Biblioteca em va dir textualments" Th, ahir, no vares veure res. I'd'allo de la xemeneia,res,ho sents, Hanel ? " Llavors jo,atrevint-me una mica, Ii vaic preguntar si li faria il-Iusió escrivre alguna cosa sobre el cas Verdaguer. Ilosson Gudiol va respon dre'ms "Porto sotana." Aquesta frase diu molt, encara, que no permeti prejutjar res. In efeote: portava sotana i se'nsentia orgrullós; portava sotana i,a la proceaso de Coxpus anava prop de la Cust $\delta$ dia, amb sotana i manteu, portant ol cirí del Bisbe, un oixi magnific, tornejat, decorat amb or i pintat de tots colons. Si no hasués portat sotana, llossén Cudiol hauxia estat I'home mes indioat per a desombolioar I'histobia del oas Verdasuer. Tot el que aes referie a. Mossen Cinto I'Interessava, d"una manera extraoxdinaria. Va esser obra seva instal-lar al Tuseu una vitrina de records verdaguerians, vitrina que no se per-quepra col-locada a la sala que em déjem de "les dones ". Bll m'havia promés trasl-ladar els recordsferdaguerians a la sala dels manuscritspperó aixo compeportava un gran remenament. Un dia -un quant temps després d'aquella visita al canonge Collell- aprofitant I'avinentesa de trobex-nos ITossén Gudiol i jo modificant la instal-lacis de la vitrina verdagueriane vaig al-Iudir a aquell " 11 igall "que segurament uh dia figuraria en aquell lloo. I sospitant que I'e ocasi6 es prestava a confidésoies em vais atrevir a insinuax que un dels punts
del cas Verdaguer més interessants era l'actitud del Canonce Collell. liossên $G$ Gudiol em va respondie quie en opiníb d'ell, el Cenonge, com amio de Mossén Cinto del Bisbe llorgadas i del llarqués de Comillas,sembleva 1'home providencialment situat per a evitar que les coses anessin per mal cami. Tement haver dit massa va pretenir matar la converse aferint-hi que no calia amoinars'hi. "Tot aixo hi perdre la hist由ria"- vais respondre jo." La históxie -vamo replioar Mossén Gudiol amb la riallada tipica d'ell- la histómia ja
 el seu parent Mossén Cinto.

Aixo es tot el que vais poder esbrinar a la penya del Museu sobre el cas Vexdaguer. Bs clar que aquesta história del " iligall" no constitu eix pas un indioi de I'opinio de lossén Gudiol sobre el conjunt de l'afer Verdaguer, pert fa molta llum sobre un dels personatges del drama que, encara que hi tingui un paper de segona catogoria, podia exercir una influénoia pacificadora decisiva. In opinió de lossén Gudiol, adquesta és la falla del danonge fe Collell.Adhue tenint present que en aquest plet el Cenonge Collell es trobave entre dos amios s'arriba a la conolusió que la corda es.va trencer por $1 a$ part més flaca. Seria no coneixer Mossén Collell suposar que es va decantar de la banda del. Bisbe llofsadas perque I'havia let canonge. Th realitat sembla
que fou Mossén Verdaguer qui va endossar aquesta canongia el seu amje. Per altra part, el Canonge Collell, molt conegut a Roma i arreu d'Mspanya, tenía més person nelitat que el Bisbe lorgades i més d'una vegada havia rbfusat una mitra, تl Cenonge Collell es va posar al coatat del Dotor Morgades perqué era el seu 3isbe. I encare que aquest Bisbe no hagués estat el fundador del Museu de Vioh 1 el restaurador de Ripoll, el Doctor Jaume Collell hauria acatat sempre les deoisions de I'autoritat eclesiástica. En aquełla Roma en miniatura del Vich del meu temps la jerarquía eolesiástica era acatada tant per raons de disciplina, com de bon gust. En aquest aspecte, el cas Verdaguer, es una flor que fa estiu.

Mantenir-se en una prudent neutralitat quan Mossén Verdasuer va cometre I'error d'acudir a la prensa de Barcelona per faba baxallar-se amb el seu prelat es una actitud que si hasuís estat possible hauria estat incorrecta. Peró, en el Vich del meu temps, quan encara eren calentes les cendres de l'escándol, $\boldsymbol{t}^{\prime}$ tothom s'extranyava, igual que M. Gudiol, que el. Canonse Collell no hagués let F valex la seva amistat entre el Bisbe i el Boeta conseguint que aquestro fos tan terc i el pelat tan sever. "Qualsevol s'hi fica entre un bisbe i un poeta" -em va dir , en una conversa, tinguda a casa seva, Don Antoni D' Eppona
i de Nuix. Entre la gent responsable del. Vich del meu temps tothom creia que

Mossén Verdaguer havia fet oriaturades i havia mancet, a la disciplina en esseffridat a l'ordre, pert que la seva vida havia estat molt pura. Bl senyor Bsponá fela recalcar sempre que podia haver comés errors,per' que " les seves mans sacerdotals eren pures." En canvi era general la creença-i aquesta epinis
 cies-que I'autoritat eclesísstica, tot i tenint raò, havia estat molt poc habil. no
Mossén Cinto-deia el senyor Ispona-" exa un gran home, perઠ un home gran , sino una oriatura." Tothom qué hagi conegut Don Antoni d'Bspona reconeixerá que aquest senyor parlava amb ungran ricor 1 que en les seves pareules no hi $\ddagger$ havia mai ni una gota de fel. Bl senyor Espona, era incapaç de mancar el respecte a ningú. Per aixo donoe un gran valox a aqueges frases, la de les mans pures i la que calilica de eriatura a Mossés Cinto olle les va dix là ultima, vegada que el vais veure. Bns varem trobax al claustre de la Catedral de Barcelona, i tot parlant-me del Lienee Doctor llorgades bisbe de Barcelona, we vais condum la conversa cap a l'afer Verdaguer i llavors va dir-me que, on examinar el cas de llossén Cinto, tinguếs sempre present, que ningú va sofrixne tant com el. Bisbe Morgades. I a continuacií va, repetir la Irase amb que, anys enrera, el jardf de çasa seva, va comentar la duresa de la curia vigatana, "La, iet enguis in herba," peró com en la conversa del jardi de casa seva, no va
voler dif com se deia l'escorés que s'amagaba a $1^{\prime h} h e r b a$. Es va delengar amb aquella rialla sa,csejada que, on aquell moment, era, une evasiva ${ }^{11}$ Aquest ang guis, porta solideo amb borla verda?"- vaif preguntat jo.. fapidament el senyor Bspona, sense dix-me ni si ni no, pero continuants el procediment eliminatoxi, va, replicar que no havia pas al-ludit al CanongeCollell. I va dir mes : va dir que tots els amies del poeta i del Bisbe se n'havien refiat del Canonge, peró que aquest home de " gest lleoni " "no va oficiar com a canonge, sino com un escole d'amén." No calia demanar mes. 11 senyor Ispona estaba aturdit per les'seves declaracions. Anem, anem, -va dir com Jacob-sque n'es de terrible eque aquest 1100 . A Vich no hauriem gosat parlar oixi."

Des de Ilavors no he canviat de criberi sobre el cas Verdaguer. A Vich no hauriem gosat pexlar aixi." Ia frese del senyor Espona, expliwa les reticenecies de la penya del Museu on temps del Bisbe Mormas. M1 prelat era un altre, per' 'el mecanisme hume del gobern de la diócessi era quasi el mateix. I aquest instmument exa tan subtil que justificave aqueilla frase Ilatina: "Latet anguis In herba." Tan subtil que va poder amagar-se sempre entre la mitra del Bisbe i les ortigues del jardi del poeta. No obstant tot Vich el senyalava i elf terror de la penye del luseu encara més. Dilicilment un prelat podria trober un conseller, mes endurit per la, moral jumidica, més alicionat a manor i a triom-

Car. Si s'hagués proposat fer beure el calze del fel i vinagre al Bisbe i al Poeta no ho hauria fot millor. Més acostumat a trensitar pels laberintes del $\Rightarrow$ Dret canonic i del Dret civil que pels vergers de la caritat, aquest senyo amb Énima de fiscal exa, en èl seu genexe, l'home més estilitzat que he conegut. Tenia un extrany poder de fascinacio i domini en aquells ulls que no abaixava mai, parlava amb una gran sobrietat i correcoio amb una veil molt feble, era capac de sostenix un mic somriure enigmátie amb els llavis plegats mentre us escoltava, era secament ceremonios, pare de gest i caminava dret com un cirin. A la seva manera\% on un anelu dels homes més artisticament acabats que he vist, pero es quasi. segur que mingú I'ha conegut intimament. "Quina, eina ! "-deia un capella arnic meu que havia tingut la desgracia d'haver-hi de discutir. A I'altar leia gran efecte, i les plátiques de comunió, els t́njos sermons que acceptava, eren una veritable meravella d'emocio de profunditat i d'elegéncia, sense cap mena d'ef fectisme, sense tremolors de veu, apenes sense retorica. Bl Canonge Serra i Fsturí, que exa un home de lletres, deia que en tot el bisbat ningí parlava comet aquest senyor. Va gobernar durant el pontificat de dos o tres bisbes i,quan 'la seva edat avençadissima' 'I'havia obligat a retirar-se, va morir assassinat durant la nostra suerra civil. A aquest home implacable, aquest estil de morir era el que menys podia ofendre" i mes li podia plaure. Segur que va rener-
citur la Divina Providéncia per aquesta İnesa. Podia haver comés errors,peró havia merescut la confiança de tres bisbes. Jo sentia per ell una gran admiracio i orec esser just en fer-li aquest retrat. In el drama de Mossén Cinto, ningú no va astar a ala altura corresponent,ni el Bisbe i. la Cúria , ni el Marqués de Comilles, ni els dos béndolo que contemplaven el trist espectacle. Fet i fet,tlossóma Verdaguer,malgrat els seus errors,queda mós grandiós que tots plegats.

