## BI. MOIF DE LES LITIES

la vexitat creada, la del món extexior, és ten real com Deu, que és la veritat increada. Aquesta, veritat oxterior del món dels objeetes va vestide i revestida de línies concretes. I cede linia, cada segnent de Ifnia es una veritat. Ja. ho ${ }^{\text {iots }}$ otif als pintors surrealistes? totes les linies possibles, han estet ja creades. Des de la Greacio tot l'univers esté plo de paraules i de línies que vagmen en la plenitut d'acueus mons de Deu: Ja saps que la paraula és Deu i los ilntes creades per la paraula de Deu, no poden esser mentida. Ies Ifines son la parenla del món de les formes. Si. Deu aniquilés una sola línia, sí deixés de sos-tenir-la I'univors s'enfonsaria.
dintre un grea de blat hi he, totes les linies de I'espoga, I'obalet dels grans i el leix de respladors de les arestes.

Dintre un aglé híha lots Ifntios d'tune, alzina, de la seve soca, de les seves branques $i$ de les seves fulles, do $1 a$ seva flor $i$ deles seus aslens. Aixi mateix dinlan de Z'homé 1 dels animals i plantes. El môn de les linies és tan teal que si les llevors no portessin a dins, jo creo que les ifnies de oada animal it de ceda planta actromion de part de fora dirigint llur creirement. Qui sap sí les Inies d'una poncella de rosa van rodant

İnies d'una poncella de rose van rodant com fent-li de guiatje molt avans que existeixi ?.I potser quan la poncella ja te fomma de cor, abans d'esclatar vibren aI sell voltant els contoms que tindram les drabea fulles i les linies dels m miltiples pexitis longitudinals i trensvexsals que els donen foma de potxina.

* Dến de la Creació tot I'univers ostb ple de paraules i Ifnies que vaguen on 1a. 'Ienitut e'aquets mons do Deu.

Ja saps que la paraula es Déu. Aixi doncs les linies creades per la parauIa de Deu no poden esser mentida. Ies Ifnies son la parauia del món de les formes. I cade Ifnis, cada segment de linia, es una veritat。 Totes les Ifnies possibles ham estat ja creades. La veritet visible i tangible del m6n dels objectes ve vestida i revestida de Inies oncrotes, totes molt ben dibuixades. Certament la figura de I'ovol ha existit primer que l'ougperó quan neixia. el primer ou, oria una, realitat dibuixada el primers ovol. Bero t'es lieit imberinar que un instant abans que $1 q$ creació prengues forma concreta, vageva per no sé on, amb una brunzidea onocionant, I'al-lucinemt univers de la geomotriz. Fin honor d'aquesta inquietut de l'univens de les Ifnies, s'havia estes la pismama, immens dw l'espai. I los Iinies corrent vertifinosament, os caseven i es completaven en el mes ordenat dols tumultes.

Mo ot proposossis pes orear ni une linia nova. lli ha miliars de milions de linies, peró je tot esté dit. Mncara en ronden moltissimes com en el primer moment, i si tinguessis fe, n'arreplegaries tantes com voldxies. Son com aquella volaina dee texenyines que, una vegeda, en la setmena' de Nadal, les veies a con-
trallum embanderant el campanar de Castelló d' Erpuries,caient teulades avall $i$ transitant pel cerrer mes mortes que vives. Si tinguessis ie, ara mateix podarlies veure i cacar totos fommes dol triangle fine a l'estrella de mar, que te 1a. forma d'un home aixancamat i amb els bracos extesospuna fulla do trébol una. flor de lis, una fulla d'acante que on els seus meandres dibuixe bedies caps i cales com no n'has visit en cap platja. Un triangle de cap per avall es un cor, $\frac{t}{}$ les fulles dol pollanore tenen forme de cor. Si tihi fixes be veunés que la naturalesa es repeteix. Passell oircunieréncies rodones com el sol i la Iluna, com los ninetes dels ulls;tot font anelles onronden el pit de les noies, deirant ben marcat́ la centre ol punt del corapás, com en les cindries els préscecs. i les llimónes, etc.etc.

