La guerra civil espanyola s'havia acabat amb la derrota dels repu blicans. La gran desbandada de fugitius, procedents de 1'exèrcit derrotat s'escampava tràgicament per França, sobretot pel Migdia.

Jo rebia cartes sense franqueig que em descrivien la gran misèria física i moral dels camp de concentració francesos on havien anat a raure molts anics i companys de Barcelona. Alguns d'aquests amics s'imaginaven que, pel sol fet de fruir del privilegi d'ésser súbdit suís i viure momentànianent a Ginebra, jo podria ajudar-los duna manera o altra. En realitat, l'única cosa que jo podia fer per ells, era escriure'1s cartes afectuoses i aconsoladores on les quals, els assegurava que el meu primer pas aix' que guanyés algun diner, seria anar a compartix-10 amb cl1s.

Tmagineu la meve desolacto on no poder n: dir-los que els enviava a1guns quevtures o algunes peces de vestir que a ells els haurien estat una preciosa ajuda.

En 1'endenis vaig rebre la visita d'un senyor molt certmonios, En denanava anb molt d'interès si jo era madame Aurora Bertrana Salazar it on confirmar-1i-ho, es va ficar ta nà en una de les butzaques del gec, en va treure una cartera i, de la cartera, un bit11et de mil francs sulssos. I'e1 va allargar bo i dient que the 1'enviava el meu oncle, el senyor Don

Ranon Salazar i Monreal, de Santiago de Xile. Ignoro quina cara vaig fer. No recordo si vaig dir alguna paraula. llonés sé que no creia el que veia. En semblava retornar al deliri de la febre de la grip passada a casa les Bosset, durant la qual el neu esperit havia volat fins al camp de concentracio de Saint-Gyprien i repartit diners i. abraçades entre els meus amics concentracionaris. Tornava a mirar el bitllet i no podia creure en la rea 1 itat de la seva existència.

Mi1 francs sulissos? Mil francs suissos en un sol bitllet ample, espès, consistent! Prou diner per a menjar mil dies a base de patates o arròs bullits anb aigua i sall (que Déu-n'hi-do!)

Aquel1 tros de paper artisticanent estampat era un miracle it engendrava altres miracles. Només de palpar-1o ja m’havien fugit totes les preocupacions imediates, més encara, aquell preciós objecte m'omplia el cap de pardalets, Hi feia resorgir les més forasenyades esperances. En rejovenia! Jutgeu si n'havia fet de miracles el bithlet de mil francs sulissos!

En un dir Jesús aquella quantitat havia estat distribuida inaginàriament, de mil formes diverses i jo en fruia com si les visqués.

Però veus ac! que, tot de sobte, les mil maneres de distributr e1s mil francs süssos van esser escombrades per una sola idea: anar tot seguit al de camp de concentracib de Saint Gyprien, esmerçar la meva fovEuna amb i en els concentracionaris catalans.

Per a un súbdit suís posseđdor d'un bitllet de mil francs - no oblideu que jo gaudia en aquells moments d'ambdues gangues - embarcar-se en un rapid nocturn i arribar a Perpinya a primeres hores del mati, era cosa fàcil. Un cop a la capital rossellonesa, en vaig informar dels mitjans de transport que la unien amb un poble de mala mort anonenat Saint Cyprien sur mer. Vaig pujar en un autoomnibus ple a vessar de dones i de mainada, 1a majoria de les quals parlaven, o més ben dit "cridaven", en castelle, amb tota mena d'accents peninsulars. Van baixar tots a Saint Gyprien 1, en sorollosa i. fraternal moltonada, dones, mainades, i cistells de queviures, ens vam encaninar al camp de concentracib. No era gaire 11uny i ens guiava la bonior de la gentada concentrada a la platja. No Eeia un dia propici per a seure o jeure prop la Mediterrània. Bufava un vent hunit i fred, grans nívols s"arbossegaven pel cel. E1s vuitanta mil hones amntegats a la platja també formaven un gran i atape it núvol baix, on mentre els uns morien, mig enterrats a la sorra on shavien resguardat del fred, altres seien, tossien, ploraven o sospiraven, atilits itremolosos. Alguns, els més joves i resistents, romanien dempeus. Una simple Eifferrada, més com a simbol de captiveri que com a empresonament efectiu, voltava aquella gran massa humana grisa i quicta.

En vaig adreçar al cap dels senegalesos, els quals arma on mè $i$ casc metàl.lic, es mostraven salvatgement orgullosos de vigilar presoners de raça blanca. E1s qui e1s manava era un militar francès de poca gradua-
cio, amable i camplaent. Em deia que cercar un individu determinat entre aquella munió d'homes era impossible. Però si jo li escrivia un nom, ell el faria cridar per mitjà d'un altaveu la potència del qual arribava a cinc o sis quilometres 11 uny. Li vaig escriure el de 1 'editor Rafael Dal mau i Ferreres i un moment després aquest nom retrunyia en l'aire, s'escampava enllà del camp. Quan zquella veu apocalfiftica passava per danunt de la multitud, es produia un silenci sobtat en el qual, tot d'una s'escampava la remor de 1 'onatge. Vuitanta mil homes escoltaven àvidament el bram de 1'amplificador, esperant oir el seu nom. El de Rafeel Dalmau i Ferreres sonava i jo esguardava impacient la gran massa grisa i immòbil on tot de sobte vaig veure que s'obria un solc. Un home, tan gris com els altres, tan brut i espellifat com els altres, sorgia davant meu, es llen çava als meus braços.

Jo 11 avors ignorava que entre aquel1s 80.000 homes hi havia 1'An tonio Machado, el gran poeta que jo tan admirava. Si ho hagués sabut, anb quin goig no hauria fet també cridar el seu nom i més tard l'hauria inví tat a compartir amb la meva colla aquelles menjades frugals que féfen as seguts en rot1le damunt la sorra de 1a platja!

Jo havia llogat una habitacio per dormir en un modest hote1 de Perpinyà. No comptava prendre-hi ni un sol àpat. Despendria la meva fortuna sencera en el canp de concentracis do Satut Gyprien on tants homes es mig morien de gana. Per a alimentar-los a tots, haurien calgut molts milions i jo només posseïa un bitllet de mil francs suitssos.

Aviat vaig tenir la vida organitzada. En llevava de bon matí, anava a les botigues a proveir-ne de queviures. Gomprava una barra de pa, 1a més 11arga i gruixuda que trobava, 11 aunes de sardines, algun embotit. De cervesa o de vi en trobaria al mateix camp on algú ja s'espavilava a vendre"n. Jo havia adquirit un enorme cabàs. Hi encabia tot el menjar que les meves forces podien traginar. Agafava 1'auodmibus de linia fins Saint Gyprien i d'alli anava a peu fins el camp concentracionari. Ja móhi esperava un grup de catalans amics meus de Barcelona. Naturalment entre ells no hi havia cap eninent politic o intel.lectual. Tots eren bones obscurs, de bona fe, que no shavien espavilat a fugir a temps. Com sempre, pagaven els plats trencats aquells que no sho mereixien. Jo, amb la meva badoqueria habitual, m'estranyava de no trobar a Saint Cyprien els capitosts polftics d'aquells que s'aplegaven damunt la sorra humida de la platja, que hi passaven gana, fred, i desesperança, on emalaltien imorien tants i. tants herois sense nom, els ossos dels quals reposarien anònimamont sorra en1là.

Sort que la mort ho anivella tot, sort que fet ifet tant se val morir en un lift dhosital con damunt la terra rasa o en camp de batalla. Perd aquests morts, deixeu-mho dir, no son ni seran mai morts del tot, viuen encara o huarien de viure en algunes consciències d'home. Eren republicans derrotats i perquè eren derrotats, germans meus. Jo ignoro encara de quin partit politic sbo, segurament del partit dels qui morien en els
camps de concentracib, abandonats dels homes o assessinats pels homes.
A Saint Gyprien, cada mati, formàven un cercle damunt la sorra, Gap dia no hi mancaven ni en Rafacl Dalmau, ni en Josep Corominas, ni en Francesc Quesada, un andalís catalanitzat. Tambe hi acudia un noiet el non del qual he oblidat. Aquast xaval m'entendria per la seva cxtraordinària joventut. No tenia més que setze anys i ja havia anat a la guerra i ja era presoner en un camp de concentració sense anb prou feines saber el que era una idea política o el que significava el not pàtria. Jo repartia les meves provisions entre aquests amics itambé alguna ampolla de vi o cervesa que el benjani de la colla anava a cercar a la parada on en venien. Jo menjava i bevia amb els meus amics i a l'hora foscant agafava el darrer autormibus i un cop a perpinyà me n'anava de dret a 1 'hotel, Com que el meu proposit era emprar tota la meva fortuna anb els concentracionaris catalans, en arribar a la vila em ficava al 11it sense menjar res. Per aquest procediment econònic, els diners de $I^{\prime}$ oncle Ramon durarien més temps i els meus anics menjarien més dies. Perquè, és ben evident, que al camp de Saint Cyprien no els donaven prou menjar i cada dia el rotlle dels qui féiem forada a la platja, s'eixamplava i els qui no podien ésser-hi ens miraven amb uns ulls d'enveja que en posaven un nus a la gola i afermava cada dia més la neva decisió de romandre a Perpinyà mentre em restés un centin:

Sortosament abans de marxar de Ginebra havia pres la preaució
d'adquirir també bitllet de tornada i podia marxar cap a Suissa en esgotar e1 darrer franc.

En 1'endenig, cada dia c1s encarrecs i les diligències a fer a ciutat augmentaven. Galia comprar paper de cartes, sobres i llapis, mirar de canviar pessetes espanyoles republicanes per francs francesos això darrer sempre sense èxit -. Gap banca de Perpinyà no acceptava aquell paper que era considerat i qualificat de paper mullat. Si els mil francs sutissos haguessin estat cent mil, jo hauria pogut vestir molts d'aquelis hones qque anaven pràcticament despullats i procurar-los mantes per cobrirse el cos sobretot durant aquelles nits hunides i fredes que els concentra cionaris havien de passar on un jaç practicat directament a la sorra, o almenys adquirir alguns pantalons perquè 1 a majoria dels presoners de Saint Gyprien els duien estripats de dalt a baix i llur carna nagra i pàl.1ida s'exhibia tristament entre aquells parracs.

Un d'aquells dies mentre els meus amic on voltaven pel comiat diari en vaig veure un que no figurazx en la colla. Mesguardava fixament i no deia res. Era un home d'edat indefinible, pàl.1id, barbut, vestit de pellingots, entre els quals apareixia, aci i allà, la seva carna pàlolida i. nagra, $\mathrm{L}^{\prime}$ espectre va cridar de sobte: "Aurora"" i jo, de sobte vaig reconèixer el comandant B . M . de $\mathrm{I}^{\prime}$ ®stat Wajor de $\mathrm{I}^{\prime}$ Bxèrcit regular republicà. Ens vana abraçar plorant. Jo no podia comprendre com i perquè aquell Gome intel.1igent i leial servidor de la Repablica era a Satnt cyprien.

Potser n'hi havia d'altres de la mateima categoria. Aneu a saber de quina manera ràpida i desordenada havia estat la fugida de Catalunya i en quines dramatiques circunstancies shavia realitzat. On eren els ajudants i els subordinats d'aquell oficial de carrera antic meu ben abans de 1'aixecament nilitar? Ell havia pogut restar fidel a la Repablica i per un voler del desti, conservar la vida i continuar servintfla Repáblica leialnent fins 1a derrota.

En veure B. M. barbut, denacrat, vestits de pelingots, jo recordava la darrera vegada que havín estat plegats. R1 govern de 1a Repáblica era a València i B. if havia anat a Barcelona per unes hores, Havia pujat a veurém fins al meu colomar de la Diagonal 313: Estava enfeinadissim i no podia consagrar-me gaire temps. An va invitar a dinar en un bon restaurant, crec recordar que el de 1'Hote1 orient. Vam dinar amb el seu primer ajudant, un minyó intel. ligentíssim del qual he oblidat el nom. Bn aquella ocasio B . H . ens havia ofert un diamr suculent, on con és natural, no hi mancava un bon xampany. Tot plegat devia costar-1i una forntuna. En dir-1i jo per què esmerçava tants diners en una simple reunio d'amics, $1^{\prime}$ oficial. m’havia respost que no sabia com emprar la seva paga. Bra solter, no tenia vicis. A més, qui sap quan tornaríem a veure'ns. IIavent dinat, un gran cotze oficial amb una escorta particular ens bavia vingut a cercar al restaurant, m'havien acompanyat a la redaccis de "Companya" on, en veure tot aque11 apare11 official i tants homes uniformats fora del cotze per acomia-
dar-me, s'havia armat un rebombori de no dir. Gom que jo no volia pujar nai al cotxe requisat que usaven els redactors de "Gompanya" em van acusar d"esnobisme. "Hs clar que no volia usar el cotxe atromtinat de la casa, e1 que volia exa passejar en Rolls-Royce". Mho havia pres a tall de zala, alçant les espatiles i rient.

Ara a Saint Gyprien, en veure $B$. M. espellifat, demacrat, barbut i. aclaparat pel desastre, el comparava al brillant oficial que uns mesos enrera nhavia invitat a dinar al restaurant dorient, on despfés del suculent apat havfen begut xampany amb els seus ajuclants i la seva escorta,

- Denè us invito a dinar, li vaig dir, Hi haurà sardines de 11auna, pernil de York, pa i cervesa.

Mai podré oblidar el goig i la satisfacció ambelsquals B. M. assaboria el meu apat. Recordo perfectament, com si fos ahir - era el comenc de març de1 1939 - que 1 'ex-comandant va dir-me en acabat de menjar: "Gràcies per aquestes menges suculentes".

Ia meva fortuna s'havia fos com un bolado. Dels mil francs suissos ja no en restaven nés que setze francs francesos els quals, en aquella època, representaven una misèria. M"lavia aconiadat dels meus anics concentracionaris. Pornava a Ginebra sense diners però amb la riquesa d'aque11es hores inoblidables de germanor.

De Perpinyà no en servava cap record perquè no havia fet amb nin gư, ni menjat en cap restaurant, $n$ i begut en cap cafè on hauria trobat
sens dubte, gent de Barcelona perquè tothom no estava presoner als camps de concentracio. Aquesta és una ocasió més de reconèizer una de les grans falles de1 meu caràcter: Ia meva absència de sociabilitat 1 oportunisme. En aquell moment hi havia a Perpinyà una colla de gent interessant, algun dels quals m’haria pogut ésser fitil, si no a mi personalment, potser als meus amics concentracionaris. Però jo, con he dit, de Perpinyà no en vaig veure ni oir res, Només el travessava per anar a 1 'hotel. Si mohi hagués acostat, si hi hagués ficat el nas, hauria ensumat prou coses per a escriure nés d'una novel.1a, polftico-donèstica-passional... A Perpinyà en aquell monent - ho vaig saber després - s"hi bellugaven tota mena de refugiats polftics els quals - ells sabien com - shavion 11iurat d'ésser concentrats a Saint Gyprien, a Argelès. A1guns trafiquejaven anb diners, - ambel posstbie alliberament dels presoners, altres feien d'espies, d'agents provocadors, o simplement la viu-viu, esperant temps millors. Jo tornava al paradís, de Suïssa anb una pila d'encàrrecs: E1 Conandant $B$. Wh. mavia Iliurat una sèrie de documents que constituZien el testinoniatge de la seva brillant carrera militar, de la seva fidelitat a la Republica Ronnyola. Amb aquells papers jo movia de presentar a la Delegació de Vèxic a Ginebra i demanar 1'ajuda del Govern mexicà perquè B.Ir. hi pogués desembarcar 11 iurament it tractar de guanyar-s'hí la vida.

