Leneta meva: Acabo de rebre la teva espera. da carteta del dilluns, amb retars Jejut a la consura. Ja hauràa, re but la meva anterirs oque prea cosa poria dir-te de nox referent a la marxa de I-assumpte. Estic igual. Encara no he pogut parlar aud el capità jo crec per euepa de l'intermesiari que viugué, el qual em fa passar a Mir $i$ a mi aut raons. Arvi no hies'; denia no l'ha pognt veuve per ésser a la instruccì ett. Aquesta tarda eap el tard tinc d'anar a veure'l per si ha parlat amb ell. Tote, le, coses sepueixen ben igual, com pots veure. Ant tot no perdo la contianca isife la una és gansonera siper part nosha no ho deixem de mà, jocree Maria meva, que sortirem on la nostra. Bes dan t'ho deia en l' anterior caerta. 1er juanyar la lá fatalla que és la sortida reva d'ayui cap a Pिu, despré ter des d'alli ijo des d'aci concreta. rem aviat la marxa de les coses. Parla ami la Mme. ique tacin, alguna nova gestió referent a la teva redamacio. D'aconf, nevela meva?

He rebit aquest mati carta d'en Propaire: el recors? is agmell xicot metge de Cevera. Es at Bas St. Aypien i ha coue fut la meva adreca per nrediacin'de Bergés que pel que es ven ha e,tat trasladat allí des del Barcares. Denia l'escriuré i li doraré u. nes ratlles pel Manel. Seyous en diy la seva faumia de Cervera ha eitat víctima de praus represalies i la sera dona ha tingut d'obir una tenda par tal de viure. Ta pot les verrre con, esta
allo.' Era un bor xicot i de l' Esquerra però cansat de for fa vors, quan era jutje a la jenteta de drete. Dim desengany!" No? Il matey que hauta tingut el pare i el Ramonet, que recorsaràs be', deien que eren contes de xanos, tot el que és deia dels tatxes. Sejous em din ell, ja ha estat iutjat ilihan sortut la friolera de 30 amys de presó. Pualsevol hi va, no et sembla? I a mi, quarits me'n hauran sotet? M'agrajaria saber-ho, per curriositat nos que res. Tambi en diu que es Pir entià punt aunt ell i estigueren a Baruyuls on vivia acub la sevaxicota que més tard ell anà a viure aull un oncle i no sap on can. M'agradaria forca precisar on cane el doctor Riu.

Se, neneta neva. Sejur que esperarà ia a. gresta car fa uns dies gre no t'havia escrit. Yn la neva anterior et deia que tenia due marraines i era ric en oitamines. Pron t'enviaria un xic de xocolate peis lenvo que el Iranopueix valgui nés que el que pugui indowe al paquet. Eanbé tine una canisa bona fertal que niarrejlis, pero no en precisa pher estar aá i fius pel dià de soitic prché deixari a queste, del Sere i sortir elejaut aub la que m'enviaves a la maleta. Si anessis a Paur podries arriben-te a veure'm it'enduries la maleta petita que ja no preciso per haver-ne heretat una que hi cabria jo ber, arru pit. Seyous em dijueres, ahir, han obert de nou les visite, per̀ no ho crejuis fins que t'ho precisi ne' concrotament aurb hores etc. en alpuna altra carta. Ho foo que t'erganyés.

R/ soldat no ha vingut pes a visitan-me. Sejur que ho denen tindre vedat. Paciencia. Ospues de tot seria ale, eg compliment sineessiti ies io que no. ete etc..

Ier aci van conrent rumors que aquest Pampe' liquida però està siaxxò fos art tot ben parat. Hi han forma des une quantes Pies de Ereballadors que no suiten, malyrat $h_{\text {a }}$ gi conrejut la infornacis que sontion en més d'una ocasio.. Jo croc, neneta merva, que queda terups i abaus no hi haji queleom definitiu coneixerem el resultat positiu o negatiu de les gestions de la Rormal. Il mestre Rautior no m'ha contestat. No crec que sigui prudent rematiaar de nou de noment. Noertranyis que l'onde de la hoitan no vaji a la hormal. En l'adresa que en donares à hidria ex-professeur. ho te'n donares conupte, ve ritat, mocosa mera?

Una cosa en preocupa un xic iés referent a la part de la informacií que ja t'assabentava en la carta meva Se sap que aá tenen amplis coneixements per culpa de qui si. fui, però no crec que se'm confonjui miserablement isijui confois però.. és alloं Senppre et queda el dulte i com que z'està veda da la defensa, resulta que er pejuen i no tens dret a la defensa. D'aa' el now interè que va is a Pau. Una vejava alli, podrà, per soualment visitar a Mr. Vautior i si ell no sap com està la cosa al propi Durector de la Normal i aixi sontirem de dubtes... Perquè si la cioa fos aiki seria millor un a vegava assabentats estudiar sival la pena dester errors, o si per contra, és millor devixar- ho cörer i sontic a treballar a una Din. Pomprens que oull dir-t? To cree que si, que estarò d'acort aule mi auk la
necessitat de sortir de dultes aviat.
Arri he escrit a Costafreda. Unull posar en joc una cosa nova. ique fins arvi no me'n he preocupat per que no dijuessin que jugo buot M'interessa l'adreca de'n Canturri i a Costafreva li dic uegi la gent de (lerda, particularment a en Blavia que és del gremi ili prejunti: Blavia es a Montauban, com en Costa i sont' per la massoneria. Ueu re'm. Si consgneixu l'avreca de l'Euric ja esta' la cosa quanuaita. Hi tiuc isójust tindre-hi, si et remets a les proves, una confianca illi mitada...

Maria meva, aa' les hores, pots ber, crewe-ho, són dolce, aud el teu newor̀ que mai m'abautona. Et tinc lluny però et sento puop, et vij niallenor vora men en aquest reco de la barraca. Ar'. sino fossistu!! Vols dir que valdria la pena el desesperar-se, per sortir? Jo estic segur que no. Peri avri, sibé resisteiso, aquesta se parain' Ean Ilarga, que el destím'imposa de voraten, les ànsies de virre pertu, de ferte felic com mereixes, de dir-te que t'estimo nés del que mai creuràs, n' ofe i em rebela l'inpotència de sontir.. Zot oindrie. No soc optimista, perio pesimista tampoe. To espero i vukl construir de non el nostre niu. Ces orenetes tenen aquest treball dues vegaites a l'auyara. Nosatres aut una vejada en tincre'm ben be' pron. Si a le terres franceses, hi ha la rida no tinc pas presa en, anar a Espanqa, aíxi canviessin alli le cose ifor possible el respirar-hi. No hi tornaria fius opue é pogué respirar a ple pulmó.

Venen a tu amb el wen reconv uns petous del tecppepe)

