La llangada
de mica en mirea el tempotal, 'lia anat muangint; el el es comensa a aclariz. hwoltant be umbla que encara $x e$ sents el ganteig del món. Ll terrateremol ha ablunyat la pentata. des bel bohrasi el camsi pue mona a la muralla es ven ie cap a capp, quase politari. A la Porta Inviciásin he entot reforgaita la prärdia. Hes weliats encarreorts de mautenir liente al Golpotta vesrepueixen rilencioses les esprestes obertes pel terratremol. Ha werapreteia ir ferestal ah inicitients jha estertat re salt a tasc. Les peups pere, 'han
puilat al gen jel balvaicies ran acootmat poe a pue. Hi ha cutatagnesita pert hames els humes de bura voluntat, ils gacitire, ils nets de cor offectot. Molts plosen. Netres contemplen el Qaluai curi ri for un attor.

Vret he la wea hi ha un silenci ano de capella iel Pagrament, um rilenci de de la presincia de den, un s.lenci gre emsolata imira. Il pereper del prup wompacte M la Verye Maria, les reves amipnesi fant Oom, plantats iavant or la ven centrae, trenca ol wot. forint els upingnets bes banvits espuincen el rilenci. Sh claiks tremolen com tremolara mara el bon Pesins, com
premola la frela a l'arbue, sovint una només, una entre 3 mil isense vent. Is al pemolor pre jiemprasta el, hovier be un a ma. fiacosta li hora dels bandits. Ia vénen els pue el han de trencar les cames. I a lesing, tanti el venotaran? In dels dos Clabre ja es un pant. L'alter ja ês um Jimomi. Perás pren el va mirare ipral pre a l' the aint apuela mirata pue un tia commopré a la Mapialena, ab apóstols Maten, Pere i... Suras. Peris, Gersts, el mal llabre, s, acontenta amb un inprment liabibic, antb il wal perioment te la ranaunia de veme pue lesis, covonat $r$ eqgives, ha gotst més pre eel. Simbol de la mamanitat aquests $b$ llaves: al balvars mateix,

Dimas acobarà bé y Gerstas, orromput fios ae "
 l'alte mion, Oeins, actsme deyuntape lavors te jutje, en dertinarĩ un cay a $l_{i}$ dreta, entre les vielle, - गipnial Raraso), i enviara l'alte a l'espuerra, entre es boes, al toc de la Gehenna, com 1'herta pue ès llergata al poin. Gom mina a lesís, dimas, dit el fou lladue, el , ant tharre! L'alte, infely, encara blasfema. I potier té anveja te veme pre pres Devis, ha vommopat al iterra i per ell no. Amb I'ajut He la präicia de dén el sant lladre ho va descifimet tot. Pry pre totn la sera sida és an crim, pre Deíns era innoscent, pue li hi pramès pue dinte
poc erix ant ell al Parabis. I aipi" serà reprei el terrstremue i el bertursió han conformat pue Gesios és fill de dén. La verpe pavia $e^{\prime l}$ miva i ell la mira. Portinenta per bs veves amipres, ch ulls remulls de llápimes de la verpe Mavia van del bon Deḿs al fon lladrei del bon lladre al bon geím. He neldr de la Mare de den dees dolos i els tel fandit as troben empre. I la plive de sin rent pre el bon Cladre estima al forn fesis.

Apperta leina irajnitar a bémoris el ,ant llatre sosté la Veye Maria. fempla pre un timpur tempss de resmaiar-ze, ella pre rempre ta de mare. I d'aixo, farr Doan, el fill arpotin, te niaduna i ho en té pens Temeja. Maria re Mapdala és pitier la pue
més l'enten appert bavit. Sla tambe era lla iu: havia wbat la liguitat le l'ínima i del cos a notts homes.. I ara, ela tombí prepa ar ell. Oluina bour mort la dee bon llarre! bap peearbe ha tirept lantr port wom apeest home. In gac is haver vevoneat pre $\hat{s}$. un fecotor la crtat sbiolt gel bou Doins i morirí besant el fant hast pue li moiti Ia Vere Maria. Hll és appell obver de la garábola de Oeing gre mribant a la vinge a trvera hova colnisà
 wasithes $i$ en firppessim enveja.

Dimas, Al bon Unve, és el primer jeentar pue laviap al revepanar agetade de Deańs ruafirat no n' hamrä̀ viounvel i reurià en la ploiria de Desís ide la sena
cren. Motts, aris rappest món no proprenarà gras lamit. \& Cogreg com nirpö le comprenive le cren, la zeva fe raixent no e nita cucandaliftr. Gonoertit Gerís en el vefups dee homes, Jimas l'ha sist el més gant, welequancies el més por vels homaes. Ill i el hertivió l' han recongur trell a Loa dén. Havia de coster de temir te en opuest Golpotha tastifós, Potres nosathe no n' hauriem simpera gotr. de la Divinitat $\mu$ Desís no re'n ven wis enolls, ${ }^{\text {El cap }}$ 'ha inclinat, obere el jitis' han arrongat genolls, com $n$ i appest Gesís ja descents a la tomta. ha catellera $j^{\circ}$ Ia corona ờ ma parbaig le rang. Ula espixa lita an vec de ary frise a la cella. Jè la palta espuera ioflaia per una bestonata. Il cami le les llóqrimes, net de, app, pasa peh badian del nas fims at hoposi: Ul pront, les mans i els gens ran lyotant, anp. bentenary
de mospues, les wospnes porques de f'Orient, türment des pobes, des malats i dhe leposis,' 'enbriagnen, sipollejen en revestr imp. Fot ell n'és ple: el cap, il nell, els llavis, ia tarta, les mans ids gev. Més tratiposes pre mai, unes circulen airunt, athes avall, gel zos he, el prit $i$ els furgos. Hies satten de rofir en rapra, athes pritiven fixes en un lloc, , ober la carn vira, devoratures. I al voltant del cataver en poleien lepions. fembla pre en rimpuin de tot arren. In la profmariot'́ ofvestr rap frecioia tots mesathos hi hem timent, al menys, lo particigreció de les mospues, 'la representãció rua mosia. I és impossible de fer-les Ivpire. fi les doves o fawt Dom les espriven monen una lomnzidera enorme $i$ embopites as rebaten sobue el is re Perís
anb més firsia i més voracitat que mai. Chrina angúnia iprin fastig!
dui ho Jivia que puest Desís és Fiel le dèn! Pesiò Ca Vexpe Mavia ho iop ben le cest. I Mavia de Mopdala, ellapre tenia set limomis al us, ila mperaiaia la Coxúria i li enveja $x$ la menjaven viva, ella tan sesmuitada com Llatzer, el ren permã, ho up ben Wé le cest. dimás, el sant Uarre n'està bex reme i Pant Doan, el fill del Zebeden També. Savr Oo an vena en el uen recret, al reout re la Dranstipmacios. Sll, el un permet $\frac{\text { Danme }}{t}$ Pere veicren la ploiris de Jeaŕs al Fabor. Il wothe $\Gamma$ apvest Deís, ara ple de Glans i napres, woter $\Gamma$ ciouprinates i mospres, era urm
el, ol $i$ el, en vestits vesplentien wom la nen, Paóo de tot aixo pue veieren, Oesis bl prohiti le gailar-me a niupir tim que el fill de l' heme hrpiés esucitat j'entre ol mastr. Llavors wo entenpperen pre volia die vesucitar seatre els morts. I ara tampec, fo an mo ho evten paire. Ven pre Qesis és mort, però té de i gessa pre és smonible pre tot ar>ó acobi aixi. Del tabor no位 n'obitmà mentre vispui í pui ha sist la ploira м la pansfipurasé pat temir te a le hona de la cmcifixis.

De la Jivinitat de Seiós, de lue à bel Foll de dén només n'hi ha im jipue, peno esplèsis: les protecies uelatives a la mont lee bust es van compliut ams una exactstst mntemitica. Perés
aina la Veye Moria Nopotrechtampras pue beria P'entrenament Me meritar 1'horstara ,ota el mestentee jel en Fill. Ulet pre es viotats es jopmesson $l_{\text {a }}$ finia de Desis als tans, tre com estro escrit: ide verue pue el onler XXI, respt pes Clciós a la crex, era coleat iobere la amiró l'ha imprestionata; repmament no ha vernumiort a l'apistol Coan. I ara de n'acomplirón dwo vós de profecres. Vetapri pre vénen el polvats pue teven onde de trenur-li les cames. In veurels, totham ,'esplaia. Pero wo ho podiñ pas ter perpei el Pare clestial no ho gemetri. 保riben i Arenquen les cames a un Jels ladresi resprés les de lialtre llaize. I veient pue Desús
ja ör most no li sompen les cames. Pero un Jeb, oldits li traveron al git amb uma clansa i tot remit en rurt, ang is aipna.
fom en un dies mornents més emocivañs de l' Evampeli. Il despeble pre en el ,apm de la wit shous, 'havia atermit sobe el fit de Desís, l' evarplizta Doan, pue Joua iempte $I$ appert fet, Alepeix: "A el pui to veié en Dina testimoni, i el ren testimoni és veritable, ill spp pre Jin veritat, per tie pue vorathe crepnen. Gar appestes woses J'han esdevinpmt a fiope,'acomplíg f'

Evoriptura: Os d'ell no reni sompur. I una altia escriptura din eneara: Mirarán vers apnell pre hasfasaren.?
filar acomplest donis en un moment Ines prolives. Intrva manat en el lhibe de 1 Exode $(X 11,46)$ i en el Jil vombres $(1 x ; 12)$ pure a I'any dl prqual, pre era una lipura te Desís, no se ispolia sompue cap es. I el profeta Zacarsas ( $X 11,10$ ), goulant iee fol ges la mort see plestims, havia escrit:
«" I ecsuré sobre la cair se dassì
$i$ whe el hobstans be Dervasalem piesperit te prïra $i$ de pepĩies, i enemizaran a mi, el pre hravessaren, i glaraón rotre ell, com es flora el fill únic, ijenstohran per ell, comsilos el peimogemit. In squell Jia hi havià prans floss a Dermslem, com els ploss J'Adaduemore a la vall de Magedo.

UPare elestial no portix gar aeminche pue a 15 Ociors li trexquesion bes cames. L'ha atantruat a tos els whiments, geno el tremement $\hat{y}$ Mos, un iog mort, Lavria entat una crueltat isätil. Draces gea qué ha jemmés la llangada. L'ta penveia oer vecesitat, geyrè un cop acomplest el ancilier, apuregués liontar de lanta cencrositot $i$ el cos de Gevós dipnós la tarrera garanta i rebés el no tee homenate. No hi havia holocanste posible fer a vevimiz el pecat, Qesús lipné al un Pare celestire: Rci em temin! La llangata ila , aup jel cor és la sipuatura al final de Fots una
vida, des de l'encarnaesó a la paisoũ de Desús, la pova pre no hem fas estat tractats reous els noties pecats, nicartipats en propionción a les nothes ineqes. "dols, anyell - vrepuntí fantr Cotarixa de fiena a Desísres prei bea volput pre el voithe cos tos rent a la ren? - Per for comprenize ob homes - li responpré Terós - pre el men mor és més pran pue tots els rignes pre n'he Jonat: els mens rfiments temien limits, Il men amor no en
 tragront He Debfea bust és la prasiosa Mrare del casdenal barañas en ma letia a bonya
barme de fojo de Angura, frase pre val la glua de eteñir de memõria: «Avin Qesús tom Opsis el han Oesies! $\rightarrow$

L' Iflésia venara com a pant $1^{\prime}$ antor me la llamsata. Li dia honginor, nom pre orl lir: l'home de la Clanga. Le tervició lin pue paca Jurant siat maps ten cuntincix entre els ermitans de besárea ique er la te $H$ frist pon decapritat. Al pen I' ma de les quatre pirlastos pre sosteven la ígmla del Vaticà wi ha fant honpinos. La virent Anna Catarina Smmerich dinpre harpimos es deia bassins ippe era un ofivire somà be sint-i-cine anys. Ira la
riota vels seldats, qesprè amb la improstancix pre
es donava ípresumit vom era, tenia els alls
eloprimosos. Lepons la tindició una espuitxata mela ong pre port' del cortat de Desás ra urer els ulb de hompinos $i$ el ra comvertir. Alepeix Anna Catarina Immerich pue horpinos Jiripí iápidament el sen cavall entre la cren er Aesís, la lee fon llaire, reygue la llarga amt les Ines mans i l'exponià anb tanta herga en el costap Jret pue la punta dravestan el cori arribà a largrartairar a la pmet lel prot espuerra. Pencida ferita! Pes ella han passmt
la llangai el llancer.
h'esamen iee fant hlengol de Tor', reerens el liber de $M_{\text {. Antoine hegrani, pre reinmeix tota }}$ la fibliopiefir , otre la prestió- demostan que la llansa va garias, othe ha iivena costella, en el cingué eigai intercostre, penetrant oblicmament. traveriapt lespés une regí del pulmós. Jreti el Vevicardi que envolcalla el cor fom un oae, arribi al ventrical Jret, després Ju trajecte He rwit entimetres. Fr remarcar el dotor Barbet que la gart jel cor pur desborda,
cap a la Jvet, l'estermon, és ll ventríwe Dret. In el cabtaver, quert ventricol es ple He sang líprita. fi la llangada hapiés simpur de l'espuerra hapoés vinpent de l'espuevra hauria loinher els ventíwle, buids lesprés le la most. L'aspua de pore ens amla fant Oham era l'hidroperscar J; exsudat Jurant 1 qoonia en el pericardi. fé 1, argete raigna, bol notar lambé pue rs llop de llanga hrqués estat sonat atans de la most, el ulimó en contrance's no hanria deixat vessar , otre el pit el flnix de sing. fom ens interessa tot aixo fims ab més múmims letalls. El cronista
no crengas excetir-xe en ruex capitie. Molf $\backslash^{2} 1$
itrment fant Pan, en una lletra als crostions
d' Etes, pre li hofiésir llepeix en ln mussa del Prent for, oavtant be liamor de Oesís envers els Lomes, $V$ in pre ens cre"comprentre amb to 5 ils ounts qrira és /lampliva ila llmpara, ila pondarix i flalgaia $\gg$ de la cartat be forst, 《caritat pre ootrepria el concixemens? Sembla talment com ri el comvertst de Damasc contemilés In terida Jel far $M$ Disńs.

Ta hi ha cinc terides vesforrables en el cos or Deiós. Vi la vesurrecció no les clourà. her de les mavsies pers han cilat okentes al balvari: In del cor
li ha let mal tota la vita. A Gethiemani cor tia evtat woseat gen mastins. Ra naturae pue appect on cselatés un lix o alte.

La terida del git es van le lluny. Ji ofnix we belvari estant es ven encesa. In el flensul de Zori la reguera de , ang tr prinze centimetres. Despriés de ter oppent cauni repolimara ger terra, oeprè a la mare Terra També ni hi calia

Ferita póstuma, juí més dolona pre totes. Mosa cun als howes.

Me, ang, condecoració al valor hervic ato para pel Paee celestial r titol pótram. Unan el cor de deŕs era Cliviat a li oprobi is la mireizia, el gare mo I' ha par compadit, com havia predit el oplumists.

Rora immarcesifle, roentísima.
Desís resmeitat
lecolvibirà dipnmment a Zumas, al, altre, ypóstols, wom uma condewació invira, la mimera le la higroizia. Zotes les contecoiacions nottos or ibrillants deven tenir un origen cristiaं i potier ham comensmf inspirant- es en opperts. Les

 Ocim, yourdader concertita fer haver ertit obetient tros a la moat, mort de ven.

Jang i aipma en el vortat de Geris. laupi aipua, rimbol Jel, oppmments, Jeb pral el acestiri de leís n'es la pont. Aippa del baptisme, lang de l'encaristia. Verapui reiprè Pant Domà Jin pre $l_{\text {s s praments in in }}$ ulicuicr de la paris. Del costaf J/AJrm n'eixi Sua,

Ia mostar mare ryons la wan: dee costat re deñ́s, It $^{24}$ el non AJam, in ,ents l' isplesir la nosta mare apizitial.

In vense un fant bust most instintivarvent nestem pleme la llansada. I vesent la sang pergems en el wos pre li ha vesorta. A l'altu Tmubé, quan el sucesirt olsa el colze gensem en opvest cos. Hi ha una feduaca
 Miserere wobis.’ (bar acratissim M Gesós. Tinperen pietat re vointtos). Pober en cap attra ocasió-la prätica us en convencerá - ueria tan uportí de dirola come en apresta. In arosare la sang vessala ges a nosittes rembla untuide lemavar quetat al cos pre l'he oferta. Il ,olemre evampeli en el quae fant Ooan ens conta

1'eprioudi de la llangata l'Esplésia el llepeix tan per la testa del Pagrat for cum ger la de la Preciosissions, fang.

La devaciś al frepurt foos de Deín té per ohje te materire el cor de carn de Derús y ger objete formal l'inmens monor sopert bor emvers tots, absolutament Fots els aomes. Lucara pue la imatioe del frpiat bor se aciós mpuis satister la no,tia levoeró al fropar fore, modernament hi ha les suratpes del "freport fire, representant Des's, Juet o preput en un tron com a Rei, en FFFud de mostrar-nos el ren for. Becorden aquetes imotes 1'apmició de Desis a fanta Mmpraida Maria J'A Arcoque ocorrequia el Jia 16 de juny de 1675 , el
diumerge lesprés de borpus. Qesús li mostiar el sen bor a la , antr, , besrama i li lemanà pre tés instituir una testr del Prpart bor el diventres que sepreix a lioctava re bospus.

In la liternturn mítion i gatsimarment en les lletanies dee froport fore, apment bor de Oesís, Fill de l'ftern Pare, pormat per ' l' herent fant in les entranyes de In Verpe Mare, unit orbitancialmeat al Vert ie sén és temple i untruari de l'Altission, cara de dén, porta del cel, formal ardent de carilnt, aprari de la justicir i de l'amor, abisme de totes bes sirtast, rei de rot el wor, untre de Nos el treerers M la , aviesa i la ciència de la alenitad del qual to b havem
gartricgert. bor de Desís on habita in plenitud M la divinitat, en pris el Pare, 'és comployot, el desifint $r$ les muntanye cternes, pout de vida. santeiat, amarat J'uproby, vida mostia i'vesmarerció wosta, Jelicia de tots el, ants, expesauga des pre en wos moren, wer forriat ar una llanga, obesient piers a Ir most, timpmen pretat ie noiathes-dinen bs eletanies.

Moet obans Tiustitriz-ze la festr jee fopior - bor de Deín, el sants illes ánimes piadores , havien refmpiort en la terida $r$ apment bos veient $l o$ com la posta, el jardi, el garadis de
delicies rehobat. In ell reament hi cab tothom. Milions $T$ homes '' han amyer al fors ropvest bor i p'hi han pirseat la vila, Pes a wilions 5 homes aprest bor flamejant de carilat La estat com fer a Dimas, el llavie, el tru, el post, l'asil, almemps a l', hona de la most. Is put ben lir pue no hi ha cap de les metriteres usuab tan exactra itan moble com apresta.

