1. 27 julide 1944 - 16 decembre 1945.

1944
27 de juliol del 1944
Ses tímiques succersives que un insuficient apreci propi ha anat abaudonant, com voldrie convervar les ara, eneara! Pero els meus actes els be auat poppant - i sempre aunt els madeixs dits: aub lime he intentat ofegar el mal enfonsant. lo a les aiguies originals sempre que $u$ 'he tingut noticia; aub $e^{\prime}$ altre, he volgut conservar la forma, cauabitear tots els rins.

1, wo obstant, ara en veis tota $l^{\prime} a$ bominable sinceritut $i$ el be que en treuria, de poguer-los mavejar. que llavors, entre altres raous, destruis Hter la paperana per creure la no prou sincera, va éser degut a la reva naturalera tempestuosa i a la, diríam, "inconsciencia" de la sera rozivalitat. Nonis aixo' que be anomenat al priucipi "iesuficicut apreci propi" i que podería ausmenar-re taubé pis cesn una "moditia exceniva", vome's aixo", dic, girat del reve's, hauria ettut capas de re-

Sindre la neua d'auto de fé" que ou destruïr los $l$ 'stic passat, aquels papers. Segurament aveo, allo 'uateix que pozré decidir Lantréanont' priver a esoriure i doppre' a prublicar el sen abruinable (de' del puut de vista uoral Maldoror: un apreci de ir maleix que passa per sobre de tots el valors per iupsor-ze a rí uateix la piòjia unitat de merura o, villor encara. el propi sis seura reetevie mensuratic, per tops les coses del uín.

Aixo' ho he vist avri pellejant aquest Lautréauont que tout u'havia dllunyot pober allempat de wi matiis -i que avrie le llegit una vica per pricuera vegada. Per qué, fius ara, aqueho pr al surrealisuc (tiic cornciènai del que dic)? Er realitut, é in uhil la presuuta perquè ja tiue la vppota: però aquert en pa una unica de jor. Eu defivitiora, entrenis li queda un proves que podría tevir com a aleruinació la grau revelació de
támaro Alonso.

Diutre de tot, de "Euganis y su devisnio" a avii bi lua potser una davallada que taupur porbia apreciar, regurament. Avrie potser tiue algrus deffils de la corvidia pero llavors coneixia el leut que ara he oblidat. (Exageracio:')

30 de julial
La vanitat de la humilitat.
Aixi, en el que vais seriure aqui ta hus dis vaig ser realment và de volguer amagar una vruitat inexistent. Volía dir, en primer ller, que ii m'hagus's diexat anar a la corrent del ruen esperit pober hauria eserit queleom de uvet seublant a Naldowr. Y, en segm llor. no volia dir tampor que fos rès més que semblant. En aixo' no hi ha numorlítia - peris Aenía la "ruéprise" de qualsuve lector.
... O la meva mateixa. ( 3 d'agrst)

3 d'agoot
Una abominable nigranya - $\operatorname{He}$. oprensio" cerebral, tot aquert mati'.. sepse' de divar oreia salvat $l^{\prime}$ equilibi fisir, pero' he hagut d'ajeure'm al Mit; seuse poguer dor. nir - reca nonoritat la de l'áirre, avui, dia de "disabte".

Aqueta "de'gringolade" físice de tots els neus dis d'aguet any, com en turments. Y, en realitat, no é rès de preci's: una souració geueral de debilitat que 1 'aguditea de vegade, weé mentaluent que pisicament, i que entorpeir la nu'uiuna contimitat que els nens 19 amys prolen pervute al nuen treball, ja massa plajat d'kiatus ell mateir, per naSurabsa. be seguir les bove costuus, houria d'"auar a câ'l vetge"; prepereixo seguir una serapentica pervonal, weute espero l'loza de complir els veus puojectes d'exereici fisic. Híxi, el primer dia que s'etablixi comunicació aub Reus, m'avimare' per utilitrar la recepta d "Efedrina", que ha d'atacar la neva lijptensió arterial.

Aquests darrers tres dis, quina avimació filosifica! Més que lectures, una radical comprensio', inmers en el problecua cental de l'outologiá (o metafisica, encara que prefereixo, seuse degruatitzar-me, l'altia deurvinació).

Es curiós cone, depprés de llegir-ue la lletra reiferadament, fius ara no hagi coruprés, orec que aub tota la sevu radicalitut, el verdader sentit d'una serie de tertos que, no obstant. Lavia puocurat meditar y oregut entendre (concreta ment: Filisofí pura, d'orleja i l'exporiciö de Kant (interpretació) i de Heidegger, al llibre de Marias). No ré i és exceniu traslladar a la listória de la firopía bes observacious sobre el propi desewolupaneut pero' la preocupacio' per poobleus epistemologies $i$ la negacio o abAlencio de la metaf́rica podria ser degrela, armiderant vome's la iutriuitat del flosof ( $a^{\text {a que no }}$ ni ha duble que hi interveneu altes factors exteriors neduitles al segt. exquema: nanca d'íscita.
cious), a l'abréncia d'aquesta espéciè de borratxera que poclweix la inver sió en la radicalitut del probleus i que crea tot un corijunt de protlewes que la radical porenió de la veritat expulsa per ella mateixa. Problema de la veritut (quau es viu l'outologiá l'aperit es passeja "tout ailé de confiance" per la viá de la veritat), probleura dels línits del coneirement (la vida no le' limits...), ete. Norue's el pragmabisue de la hioto'via arritarà alfun día a fer que el metafisies ho deixir vluciowat.
(Fals,fals, casi-tat el que arebo d'escriure! sos conrequiencies: is consevient d'scrivie a unda que es peusa (b'serit se' reupre vie' firga de couservacio' que'l parlat s vorus persat - i de ponibilitstyd'eyamyar al maheix que ercriu) i un punt al men faor per haver-me decidit a diehi : no!)

20 d'agost
MORAL.-
La vida è un afore per la consciència i la mida de la ustra llibertat ás la mateixa del coneixement. Nome's som lliures en la mesura que rom corscients: que el noshe coneixenent es uoshe. tes victiris de la consciéncia un le victories de la elibertat. Som né o menys liurs regons riguen nei o ruenys conscients. A un angment de la conseiència correspon una mei amplia llibestat. I por la llibertat é presria la consciència.

- Dos proble us: I) que ì la corsciecicia?

2) qui ¿' la elibestat?
3) D'entele difersuts clans de sator la consiència corrspon al saber de les enèncis: is el coreikement filosófie, el "VoEqV", wneisement $d$ 'eviencio. Com a correisenent noral serà el coreixenuent del valors. Per la consciè́cia curiskess rabeu del, objectes del coneixement is von depositaris de valorssuorab, coneiren $l$ 'enència mouel dels rbects del coneixencut.
4) La llibertat comisteix en ur deterninat per $l$ 'evència del, objechs $i$ wo pr llur aparenca. El objecks ens sevblen brus o dolents, agradables o deragradables ete. i c'lurue verpon"impulsat", en certa ruavera seuse elebestat. Corn hi ha prous inferiors a aquosf deternivime, iki ha de supariors - hi ha grans en la elitertat i vanaciors en la llibertat (o en el deternimomep Peio' el grau nyprem que pot conegrier l'Lome en la llibertat é aquell eu el qual la voluntat pot preferir "esséncis" ; pr taut, pot preferir el ural cone a tal, aub areixcment, En aquest darrer $c_{\text {còs, el supreun en }}$ la lliterbot Lumana, la moral esderé antönoma - menys en la qüestió dll deure. Dé́ com a abreutament sovi, is abrobtament bò i aborlutament Uline.

Peró aqui ia entreur en la moral. be la mateixa navera que li hà grous en $l^{\prime}$ éner (en l'esréncia) la elitertat, la corricièucia,
adueten graus. Queda dit que ta llibestat i la couscic̀rcia wo correla. lives, precedint aquesta a la lliterht. Aixi mateix is correlatiua el antousuná de la mural a la libertat. (id est, la conciència). La vida ós un espore pr la conciència i lá, horve granya elibertat al granyar conseiencia (al viere pastiut del reu centre, a l'avauçar en la pessoualitat que is el ceutre diváuic de la' usdividu). Ne matiex beups granya autiru uná mural, limitat corvé per una imporicio': el deure.

Al revés: com rus incorscient é l'horme rués necenita una noral peta de urves exterver, fius al punt de vecenitar (en principi; aub cimponibilitat efectiva/ wna ugulacio' de la vicla de fots el iustants is en lits els detalls en el linit inferior de " $l$ 'érrer. deteruinat". (Necenitat d'estudiar totes aquests correlacious: tipur de raber-tipus de ilikestat. Hipur de uoral:..)

Perio la reppusabilitat dismimecic eu l'excés de l'éver detervinat! Proper voniltuica que la uouraposiriolía seupre autirnona (menys du la gïestió del deure)-priò la nonua voial...; la necenitat veial de la nouna...

Mozal de e' home lliure: pittlura. Mral de l'Corve incirucient, igral Juoblema.

Qüstió de la diguitat, de l'auur propi.
"Seutes como èl (Pablo, a "Alumeleua") vin las que, viu meupua de tuutos pecados, Ulegau, por gueroras, a perderse el reppeto a n' nisuras, que es la única mavera de alcauzar la gloria de los buenos. Eu fiu, la gracia de estos seres es heredada, es decir, originaria, y por lo tanso peurisiuve e intachable: Romaí Escrhotado - Etafeta Literasia, 10.

Aquerta és la qüenió : é lícit perdre's el respecte a u' mateix? da diguituti no lé per oufeu l'avor popis?

17 de retentre, a Reus
Aquesta reupacio' d'eseriure un diari, que is propiancest una feina de eade día (tots eh dis), postula per qui ohi dedica un intere's per is mateix que li sootingui tols els actes, tola la vida; aquest interé, aquest druar ineportincia als detalls de urniós un diá (tum prea cora) i que proorra la inceritut de l'avialise que per sobre d'ells. es veripieas, jo us el tire per la nueva perrona. I aixó é dolent. No apreciar-ze a is mateix és permetre la pròpia vilesa. Es necenari untrar decidiclament dings d'aquett ver:tat, que qui té per por iusportant perdre la sera vida, la perdráll. Y que qui dona inupoitáncia a la serra voluntat de perdre-la, la farà verament vivent. Per aixo que izui una de les ex.gèncios anrals que nuis necenitat tive d'esprcar.ue a respondre-lii(laque, riór to qui en revelo dramiaticament
en els mens aetes de tobs ls hores i que, d'aqui, totes bs hors vos actes d'aquet drama, ívic drama, $d$ 'aguenta vida, unica vida, que és la zuru de tobes les hros, la neve vida-eb acts de la neva videtots els actes déaquesta vida - és l'unie que d'important hi ha en nu') he de realitear la inportaincia unica $i$ intrainfentledeh nuens actes apoiant-me en ells per a ser vo mateir:

Aixi, aquest diari hauric de lliqar-ve mes soviut a l'esterilitrat del seu auälise. Esterititat? Si. Reduir la vida a conceptes és una Jeina d'esterilitzacióvitul; veceniaia, pero'.

Avrii nourśs volía dir que sla wît, un grill m'omple des厚 gravets dela seu caut, la seunibilitat; tot per culfivar la merra uortalzia de le hores tardorah, ah caups. Eu realitat el srill coutava a l'ation, taubé. Peroi....

22 de'stutre, a la una de la nit
Augoixa, incuria...
Hauria de fer el recompte de tots agurts dis. He del (tiax) li de seteubre pue recordar encara les etapes que m'hau dut al present stat de dispersio.
*'auturi, plenitert intelilectual, satisfaceio', nurmalitat en ler lectures i les corverse. Aprofitat el temps, anegurat unes pozus veritats - no proue enencials, perio en defivitiva Ulavrs necenàries. Res d'stats despersos, de puntillisuce inteblectual; cap nostialfia ( 0 ankel?) sentimental, noralment segur.

Perio vé aub els priuers dis d'octulre i a partir d'una discussió aueb el pare a propiosit dels meus estudis, vua caiguda, un euderrocanent de toka la vivacituts iutelibetuals $i$ de la hau quil.litut nural. Nogeus menys, intel.betualment segur; pero seuse vivacitat vi constancia en la lectura, esterilitració, desvitalització dels problews. Taupur urral ment usegur; pero perduda la fortalesa.

Perdut l'eutusianme intel lectual i la "contrainte" nural evvinicha. Puiblhiswe lu le sol.licitacious de l'mitel.leste: curissitat. Moraluent, stis shre ls cores ; abruderiat, scorregut el llejan de l'éver.

La sercera etapa és ja un enderio. caweut vis reinós i devlat. S'aguditra el puntilline fius al peunt que desapareix la curessitat. Ne la diversió de la lectura abrudovada i unconsistent uké l'aleució, Rebrot uurbis del sentimest; vielantzació de la reusibilitat. Qué ho vrovica? Potier el uhis en. marxar a Barcelona: al perdre la segruretat under la nevra voluntària decisió de heballar aad el sret. Els projects que voluntariancent tia per cada amguatura ( uovoga. fies, lecturs eprecials, dedicació efuchiona ete. al uo poguer-los realit zar invediatament lacu perdut el seu ahactiu, s'hau anat bornaut spechals, tautarioss. Y la nica
de presa que tevieu sobre use, oha envait, sitha dessoft com una nica de lum i deikant-ve desauporat. Rés que m'ahavessi la caru de l'iulel.lecte, unica ferva qure eneara pue posar en teusió-ferint. la iferiictwe tot jo. Aixi dorics, casi absoluth uegació en la part de l'intellecte i passivitut unal i rutimental. La darrera etapa (que eueara no Le (í) urus' uvdidica la reusibilitat; conrece abir, aub Treddie Bartholowew i Speucer tracy, aweb casitot de la Rel licula. "Capitave Jutrépidos" La caucó de Manvèl; Feddie,deleat i bellissuin d'u tebligeincia; l'auistat de Manvël i Freddie - l'auur poter (Mawil diu bromejant que té the voris: desolació de Fuddie ; però Mawiel couprién ihovega, dient que és broua); la uurt de Mawiel i la dessperació de Freddie... Aiso ha suficient per chaves. sor we dueb la costalcra tota la voluutut $i$ l' ìviua Nota. Alts ocascirng sumblauts que recordo usactament: JL.,B., la uvia de pà dos stius; curarades les
dues en el matix stat reutimental. I u'li ha d'alher.
trub aivo s compriè que haji passat bs due ultious seturaus pew dent del "ciue", tot i avorris". we (cada día meuys ...; a quiu havd'esrypidera róe cafaç d'avribur: I'. (la paraula mésidicula!) indeteruinats, sentimentalitut Heuctuant per l'aur dscovegut (un leura pietic de ja fa anys), un aunr fisic, tou intel.lectual!, l'aur que eu eslilieita per pra de la nuevra colitut. I l'augvica, l'augoixa his aquests dis, apretant. we el cor com is en voluis exprémer la vick.

Elegit l'article de Heidegper "¿Qué s wekfisica?". Voldría fer alguus ofervacious que no sé si uixiré a expressar.

La palincia del uories urvés vol dir: el sofirment de $l^{\prime}$ augrixa; $e_{\text {}}$ a dir l'estut. wàupas de l’existeuia. Aquest ropiment s' el draua
de la vida; i és ell el que prevora la metafísica en sel seutit vo scolastic de la pilvifía, és a dir les idees eveuciab sobre el uirs i la vicla quecada hove té individualuent, com a reaccio' davart del prozi vaupagi. La patiuaia del norrès precedeix la palicicia de léses, és a dir l'eftat nàupas condueiv a la revelació de l'ésur, coucretuda en corvicciors que $l$ 'hrue pren, al veure eubblcallat de woris (d'exclusions) l'éser, sobre l'essciccia, le "propietats" de l'ésur. El wis" Egrat i] primitiue etut d'auprixa is el que provrea un sentit de l'éser en flueral; i és al matix temps el que revela el seutit del urrès diay la vida de l' horue.

L'horve és l'uvie éver que lé la palencia del uorie. Aixo vol dir que uous's ell té coneix enout de l'ésr; le, exclusious que el urris proviqau al voltaut de l'étr, zeveler l'éur. Aivo vol dir que l'Lirue i' éser hascendeut. Al sentir.se unsegur
s'aferra a le coses del món, coneivent les. ive Nixi hascudeix de si mateix i vorus' guau etai eutie cose, eutre escincie, e's ell mateic, $\left[\frac{a}{a}\right.$ que í ut dui o'lea $]$ 1.] al tobur-se de rebot a si mateix.

L'home, dorues, seuse Leuir una cesta reguretat sobre ls eose, seuse desarrollar-le corn a coneivedor de cose, d'eviucios, no pot ustindre le actiditats seve pripis, no pot vievre. Rixi, en un cert rentit, 'l' lorme ettá detervinat per es coss. Pero aixó no vol dir que no signi lliure. e'h houre, te ll litertat $^{\prime}$ de decisió vbre la pròjia vscla i prot atravessar l'existeicia necepfruit o rebritjant aguets cons que el detervinen. Aput alhs laraular: el detervivisue que le coss unposeu a $l^{\prime}$ 'trive no és abolut ja que $l^{\prime}$ hove jot negar les. Arso गi, l' Lorve en el wior, tampie is incoudieconat
absolutamut: Le' uecenitat de les coss (aut aqueta paraula dergro Ht el que es pot recluir a concepte: otjeels material, valors, acls, wen--liments ete.) per viure, $i$, ls cas són sempre tal icom, sin ara, seure variaciors. (bs úugues que potser tinclria el les in proiaria l'horue: prò això é un altre poblema que cree que no deviitua el zuen raonament, eneara que guedi seuse wluciós $P_{i}$, doucs, $l^{\prime}$ home jer vrive, té necenitat de les cores, de les enèucides. un del aches sital aís in pirtouls serà el del coreixement. * aquí la regt. reutencia: l'horvé tar is llivre quan exteus iprofund à el seu evréxement. No la seva "ciéucia", la resa "erudicio"! El slu coreixkent, la smua de corvixement paticular, d'éspenisicia pròjia ( l'eypreniós és defectura segrirament del punt de vista d'uu athe problewa i de la reva srlució, proi s'entéu el que velldiriwo cal visister-his). I si le exifeècis vitas
of son les us ivepurtants / le ćui§qus?) exigcucis uoral queda vailid de priucupi: coneixét a tu matiè, a havé del uín.
S" 今qusts sín le acotacious "dochinab". cus re ue u'acudeixen ol' altes en pro\% \%\% una de probleura. Per ex.: veentat N" इ\$ de l"iutus" humà per la hasconden\$ cia. Lo cose són pivra exterioritat; उ J. ईั pewo l'hove pot uegar el vón o 03 is "eusimismarse" ; iefectinment, la
 una neació unatafísice 's que al matlix teups és nejació prijpia今ईoे ${ }^{3}$ है $l$ 'lirue $i$ afirmació del sis u'u, cru primitromment havia stat sु vegació del vón $i$ afirmació de l'lo-
 que seuse l’iucidéucio del urrsí en e'home no tiudría agort ievtrior vi harceucliúa taupur de 's' mateix. seuse el contant morir l'lurue no "viuria", com a eiser lliure, com hove tal com és.

Una altra ofservació: Ortega, potser iudeliteradament i Heidesger, priblement d'una maura deliberada, coracteritea ant un Meuguatje precis i clarissin pr tothom le seve idees sotre fensvens Lumans, peis un lenguatje que própramunt us is el flosiopie sivo el poprular de la vrda cohidicuna. Aivoi, que pot zer úesuficiènciàlelaporthá autuior die, oha deliterada capr a una "vrelparitzacio" de de la pilosmia, poot Hevir un aspeete eurnce. Preisament la doutat i la precisió que adpuireix agust Menguatje vulpar porliu in dicar una virtut eperial dédequit hmuans, virtut que zaonablement La de procedir de la matixa pout que el filosifie: d'un coneixe. went essencial que l'home té de i'matlix o recull de tots els zegls,i que novis escra una ounulació

metafísic de si mateix, vee el proji problema villor que cap althe. \&l que passa é que el probleme ide tan dar, ia va uni Nuciorat al néixe i e'lorme a a sent segrabaus de uspordre. hi.

Bacelona, 2 de descubre
Es encara la tudor... Peio, què he pt, que un hivern se m'anncia i ja m'enveth i m'aclapara? Ena un temps de dous $i$ l'opena era amplai diversa; peió ara, qui he fet que ha esdevingret asprai ionega la presa de l'hora $i$ un uión seuse vegetació ha sorpit, com una vit seuse lluma! La paraula i la idea, i el ruig i la rigura, tota la costum acumulada ha fugit rabuti furiona per ls reves euefuers. It sto witeri muite, the pother vica Conafauyia, [uom un] ionsec del recort, en pumy, urn un dol pedregos wbe el Vit, la por, le augrya...
the recongut al lizisue per expular el raprit que eu prorlueix la roqpomablitat que en pra dels moun acts... i la mevre inachitut. Gostat enorwencent, nés del que porlia iés a dir. duers que wo eren meus. Afandonat el dewre d'uns diligèncos.

Hl costat d'aixo i provrecantios, una ritracis roral i untebleitual eshardmetbayso.

1945
14 de jever del 1945
Hi ha un moment en que cal cansegiir algrues claretats wbre el funcionament de les própis facultats. I è el càs que no eé com resoldre el problenua de com nrgeiven en la neva vida el instants de plevitut intelectual, d'abundància ideadora. Com un riu desbrdat, arrito a no pigner zetiudre les idees: sorgeican, i desapareicen guan no he lingnt temps de tetcar-les; les gue quedacia, ,on masse abrudauls per què arribi a estuctu. zar-le jiles gue gredeu vir pugue, pr gué aguests monvents de'aburdancia curribeu, eu optimista compauypina, ant la coupiàucia de gue tiudián prolongació futera. Pero' no és aiso' el gue u'hauria de descolatiar $i$, eferhvmmunt, wo tine cap recanca deqvié de la fuga. Peri si resulta inexplicable, uecompreusible, ijer guè, com sorgeiven aquets monents? Aleure. de creure, extenent-ho, el gre diu Princare' a popróst de l'ideacio' mateuràtica? Agust mati he llegit quate carkes, completaneut icveus
en definitiva per la filospía pero que s'hi referien, de tescantes i fsa bel de Bohluiia; aluir vruis llegir uи ar biele no massa suprevent i ure de Láu Eutralgo, pri que al-ludia a praus beve d'Stistoriolográ; avrii, ja voldria seriure un tebull wbre "La hazón Histórica y el berecho Natuep" i he awotat quelcorn de wolt desvientut aub el titol de "La "mensjniclica" ¿ la ubtel.lijència Lunnana". Poker efectivrment les leeturs $d$ 'alier i d'avri urvés han agitut les aignies pantanoses del rueu subeorseient i d'airo' u' has writt prou poderoves per foumar vìduls capracos de vortir a la couscièr cia wifu la truna d' iuédits combinaciurs d'idees. Beuriuguda, agitució! El gue reuto és la sevr Huidera i vicorstincia. Benà rerá un alte dia $i$ com diu Quevedo (i ip ro recordo prou bé) les il.lusing de la int les derriteic el col del unati, punt d'apir per la palavea
del pesivisue que a Gueveclo livu euvenenar la vida i gue a un vu per cauú de "auxyarnicie la existencia."

22 de jever
A qusta unavera tan especial d'esser-ho que tueu els idiotes. Ex:: $\operatorname{Cor} \xi$ Grau i la seen veraveea al voltant de Praluss.

7 de pebrer
Cormencat aueb la "Toría general del verecko" de Carnelluti. Extraordinàriaueut ahactize la prant filosópica, pero' incapas d'aquell apurleameut de $l^{\prime}$ atencio' que depineix ls obres de raloració definitiva. Peio és, aub hat, un litre Gue, a l'altura deb nueus puobleves, haur'á de medilar i que eu dona les bases-i magnifiqus.

M'he adonat de com la meva dervienth. ció en piloropá procedeix en pau mavera de la talk de preparació discipular - Nr la jüal no pue situar i valoras euficientment les neves lecturs i - whretot! lo ferides que, de taut un tant, s'eleven problenàticameut dels atacs de la realitat. Hawría de propusar-ve, ri els propiosits tísguénin cap virtaalitat de complincent ea el denrdre ifalh de discipluna del nue viure, de tevir beupp per estucliar en refts. lletres: lógica, de pfäuder; Evriar del conceixevent "(a Heneu?); Psicolozía (a Müller); Metaficica (a qui, aluont?)...

14 de febres
Rlegit a "Las Cieucias" (4n $2 i 3$ del $t .1 x$ ) dos asticles de H. Heyse vire Kaut; ixhourdinàriament interessants. He $d^{\prime}$ insister-hi.

Adicu, chìre ânce..
Oiu donce es - tu?
Adiou, compagre de ma verte.
... De ma misère.
Toute entière
daus le mystére de ma vertu.
Oì donces-tu?
ler de mare
Voldria aclair porlerosament aqust camu' de la vida... Podria, aub un estore; peei eu faltu la costum de decidir-ue a aquost poder. Es qüestió de volcer-ve whe mi mateix $i$ de "preudre au collet" les excapades de les hore, aube una voluntut d'éves mis concentiada, mis teusa, nié beu dirigida al blaue de tots el projiects.

Totes les insuficiènces que voto sé, vo obstrut, que depeneu de mi. i in quira nesura dlli que en ruobta, que abrmino de vueu, és meu - per perdre l'equerausa de derlliurar-me'u? Es la persecució de les decadiucies: que wo sé ù és perquè la voluntat falla o perqui falla la volunhat. Per $l$ 'espors de'alliberació de la voluutat is vecenària la voluntat de é efpore. I ei fés càs de la vedituciö nuens encara purbría fer-ve càs. Eu uiltiuna instaincia: que uo pue apelar a la deguda obediència al deure.

No gueda, donus, is̀ de racional. Queè quedaria? Tot un éver de la voluntat, dreoneght i noes, iucoynosable, peiò...
ivivent! Es, en definitiva. l'uggrés de tot l'éver en el domivi de la realitut.

Jantusies, tauturis! Com heu omplest la meva vida, enibe eperauces tou estes conr els veuts del ruar $i$ de la terra $i$ en un món de la mateive elementalitat! Heu donat la mà, eucara, al priver seutit dels dis $i$ ls lures $i$ el heballs i les peues. Reis, com la Futilitnt Avurone, quir sobutrie el vostre! Potse, nes hud, reren objecte de l'avidesa de vostriegis que eu creix alguna vegada com a wra dels vents. Peio us abrvino; $i$, ara. vier - tuu obranament! - vdiads cap a la nurt que us faci oblidar. Encara no heu abaudonat la vostra prea. Encara us queda caup per la rigusa i l'eujoiament. No vull, peio', la vostia vietoria. bés del nueu eriu, de l'erve que la ustra avidesa ha deixat, indefeus, a la deresprausa, el men erit tiuchá - ho vodl-force per hovorikar vos.

El món de les nostalgies...
Una estmupa de Jacopo Bassano a "Vétice" m'ha disparat al vion dels jardius verts d'herba i grisos de ell, amarats d'humibnt $i$ de pluia $i$ del recert de les aurures sués ividiles de la mevru vida: Frauca... Uns arbis seuses fulls 0 auet la fulla teuurenca de l'hiveru, l'eura. la uobra $i$ le barraque de fustu bunida, el toucs florits i la vida quotidiaua i pura, pura d'evaltucious violents, la satisfacció del tuball, la dorilitnt, la tínida seusualibnt dels dishets, la vida iucorracient $i$ les seves noitilgis. Corn el record arriba a éver tau imaginari? Hi havia dolers - i ara noivé hi hà les esperaucs. El reart ho aplawave tot - i ara nome's s'elevra la iugenuiht de la sorpresa de cacla uinut i les hors, la hoves...

El nioúr de les nostílgis s'ertén encara ve's. Ies seves súleris il.luninan d'olers $i$ sabors, de cons $i$ de patirs tot l'éver agre d'ara, aueb la drefor, la beu-
voléncia, la intinitat del temps i de $l^{\prime}$ appers diuthe un min prou oblidat pu poguer - lo completament correives. Les wostilgis es dispareu; queda, queda la realitut!

14 de mare,
"Ka felicidad es, en el dicionaris, un suls. tantivo; en el libro del tiempo es un verbo que ue conjuga, eu pretécito con el reccuerdo, en futuro con la esperanza; pero no tiene presente. Y sólo tendrá precente en la etervidad, que no tieue pretérito ni futuro."

Anònim! - Una de les frase que vé m. han impresionat dis de molt leugs.

15 d'abie

He rellegit les darreres qüatre pàgines i no consegueixo recerdar-ue $l^{\prime}$ estat d'espenit. Més tampor porbria fer históvia del temps parsat entre aquell primer de mare $i$ ara. Els precedents de la situació aetual, si, sie capas de tober-los.

Es ara que pue adonar-ue de mi mateix $i$ de la simplicitut de nolles coses que havia cregut complicades. Peis tampur vrell per el jore de la honquil.litut, de la pau que el mitode $i$ les satisfaccions d'aquits darrers dies hau dut al meu estut d'àmiu - ara serè i decidit davrut de les tarbuliucien de la rexualitut ila peresa, com exemple de conflictes reusuals, idels entusiasmes apassionats de la política, les senvituds dels anurs, el jor de les nostilgies i les erperancen $i$ totes les as dons's ledegader áusitat, espiritualsaquerts. No goro suprinir-los "an mente", ara que no en pateixo, per qui despres en desil-lusionin no els reconegui, $i$ i $^{\text {e }}$ reapariaeu. No vull arriscar-we a
descorvixer-me, $\mathrm{fi}_{\mathrm{i}}$ en reconve the coms ara sóe i cree que puc éser-to seupue.

El probleura sha de uplantejar. La satiffacció de la vida ís la úvica turalitut, Peio' fius ara l'havia buseat a havés de le wluciors, com un inconseient, dei-xant-we arrossegar per cada inquietut, firs a quedar-ve mort de tota vida original o fius que aquella deraparixía per própia iniciativa. No puclía, és clar, wlucionar - ve cap, $d$ 'aqusts inquietuts.

Les inquietuts reapareixerà. Peio la güestió es vivre'u al marge. Vinreles , perio seuse abaudonar.s. hi. La dis cipliva de la vida ha d'aconseguir la sevre elabriació en terver clars, $1 a$ cionals. Nonie allo' que passi pel adas de la $2 a o^{\prime} i$ de les pozver és acceptatle.

Com a base privia is vecenari crear habits uigorons i discipliia mentul. La vilgaritut d'un "enplori du teups" no dis uninacis la seva inpurtincia. I amplir aquost temps quolidiá de totes les sever cose, aub el minut
sostiiggnt entre doses exigïncis, com enthe dos dits de Déu. Vida intursa dnenys formahment, cour és inteusa i rigida la fornolifat del deure, superant tot abando' $i$ dominaut, a force d'omplir l'epenit. tot avoniment.

Claretut i fromes - seupre, ca,caut el regoon, per alimentar-ve el dia.

No aurar darrera les wluciors : el suntimentalisue, encora que portidetos noms.

Aqust diari ha d'èner quatidià.

25 d'abil
Ha de constar el fraciàs. Fà due dis veig propurar-me un ordre i una diciplina. Arui, no puc rantar-ue del compliment.

Aquites infervieteicies de decisió i abaudo' jee le hauría de conèixes.

Vuel excriure aqui un nom, evaltent: Joaquin ME Cascante sávila. Es la rimpatía. Fà cose de quiuze dis vaig toblarlo a cusa d'eu Caba. seneguida va donar-se $i$ jo vrig vertir-ue aust la verponya d'haver estat pedant.
sepprés $l$ 'he thobat, una vegada per reciorrer la Raubte parlant de pNe:tica, uriä*ha per valudar-lo aut el mea nielor souriure (agust vouriure de complicitat aub què vull lligar-une aquells que estimo).

Avri hean estat mies de dues hores junts. Sé que no he pogget euperar aquerta zeverre que la muva condició
impora al meu hacte aub els devé, peiò he conregrit ue $l$ 'obressió i éser una nica mis' "Watuzal" que de costeun. Ele, ha entut coin era, fius pesfilar-ue la siluetu que povisionalment ha de representar-we'l. Hew parlat ... qui séjo! No crec, peri, que hágiue perlat pure cordialucent. Legurament, la sevre estrella rià igüalweut fugac (fucitiva, diría) que la de E.- B. No obstant, hem tiugrit un monent en què seublava que no calien verver. No zé com ha vingut ni compreue com i'ha volatilikat.

Dergraciadament, he toruat a parlar coru un llibe. No eweixo. Mra, ì bé bes esperances hau perdut freer, eypero cora el primer día; peri caldrà que eue domivi.

26 d'abril
Arrii he d'anotar quelcome de tan inusitat, que no sé in es lícit que acepti la companyia de les pàgives precedents. Es el aegïent:

A la tarda, a la tertilia de e'thenou, he comengat a tomir d'una manera prada i noberta. Uua tos vi seca, vi vogallosa, persisbent en un perrigolleic cieterung al pit. He consegrit, a la p', dorvinas-la. Dapprs', he pujat a la prblisteca $i$ ha veomençat. se hagut d'anar a un llo Neitari per veure de panar l'accés. I una inspizacií estranya mi ha fet heure el uvicador i' ercupir-li. Jte ercupit rang. Iumediatament he tingut conseièrcia del desté que. d'isser tuborciloni, m'espera. the seutit vobre meu la davrilladai de la wost. Quelcom d'enouve, vuarrable. Degprs' he brixat dessequida de pati $i$ he anat ammut i avall, parrejant: la jrimera denanda ha aornsistit en pre-guntar-ue què Lavia de fer: mi he adonat de la inanitut de la polibica, la ploofía, fot, tot, en un nurivent de coutrast entre l'habitut depen-
ras-ho cous a cuntral - la correiència sue m. ha vingnt de la seva inutilitut; l'eiwie que s'lua ralvet (itot aixo ha eht zapidissiu) Lua estut l'ast, entis ol'un manera radicaluent religiora. be zeput, he pusat que poleer u'equivocava: he het el mocador pes coru probur que, efeetivewent. heurá scupst raug.

El curiós is que ara ro tiue la Mateixa seuració d'aplanament, d' cusnfieiècia, de misèria lumana. Hta revarent l'espravea: fius gue rigni segur, no én serà segrianent poniHe de mautenir-ue eu aquot stat de fugida del nón i Que ho wgri reritut!

24 d'aril
Ahir, deypes de la redacció d'aquet diari, vaig anor al leate. No vaig veure la meitut de la reprecentució. Cone iolistuteat, estare allí asregut, sbessionat.

Arui he segrist ignal, No ee fius a quin punt tujo de tot, peis ès una situració, un estat, el nuen, tane aurcual, tan fora de la valitut que en tà l'efecte de que lue de tornar-ve boig.

No á, en realitut, que m'aterrvitri la idea de moir. Es que tiue la primera noticia de que m' be de acriris $i$ en ticie trunt la obrenio', que és com si el moin no existis. Si llegis a Una пиus ( $l$ 'Unannuio de "Mrebla"; per ox.) segrament un tobtaria a ui mathir tal eorn en seuto (en seuto, de veres?); com a nuig murt $j$ a, aub l'evidíucia de que del món is val $i$, efectirmment, que iès, a casi, is mi' interena. Tot el que faig ho fais griat de cora a la nirt $i$ us em pue disllivrar $i$ llencor, ve al
nơn, per fruir-ue, suire'u, o plorar-ue. Jius ara (per ex., a la corversa que vaig tüdre aub Capcaute sávila) havia tirgert cousciència de la nivre incorscícincia davnut el'aquet afer de la rrort. No Li peusavre, no la veia. "Tots hou d'ésur una vica ertrucos i ficar. el eap sota l'ala, pr vive aub tranquil-lifut:" Aguertu era la nevre idea; phio ua una idea. quelaru de muntut sobe la iucousciéncia, l'epection actitut de l'ehric, Tro havir tingut encara urticia de la nurti purlia tenir-ve ideesi teoris i dir-hi agudeses a proposit.

Pliò ara, la rurt és aucb ui i no hi vrela ercapatiois. Seubla que tingui el eap dius mua escafarcha, per qui hagi hencat tot contucte vivace aueb les coses i que nowis la ruirada interior zizui pomble.

Aquita situació neva surbla la de fì dos o tre auys, que taubé era capar de rentir, eféctivament rentir, aquoth preguita: existeix el mór?

Peio llavors aixo no auair acoupanyat de la evureiència, o dil pathos, de la vecenitat o obligutovietut de la mort, $i$, pes turt, acoupraays dela referíncia a un ordre tascendent situat ne' eullà d'agwitu unrt.
iNo enteue el món i pr que existeixo!
28 d'abil
Avrie, per segona vegada, he eveupit pang. No m'he decidit a tobrer el metge. Auct aisio, tot se milha cowvertit trut estrany! Ahir vaig volgres-ko decreiure, pis ene viig drixas truits coss...; en realitut, ho cree que pogriés dir niés: no hi hà paraubs pes exprenan aguth corsciència de la nurt, distre la glial la vida perd el sen sentit Labitual i'es eonvesteix en quelcom de tunt tantistic i irreal!...

30 d'abril
M'he submergit alka vegada en la inconsciéncia pansada i inerme de la vida. Un rest del trontole d'aquerts davrere griathe dis m'ha inpedit dedicar. un de pli al Teball, perio les preocupacious del winn hou repiès eh sues drets, hau deppitat de nur a la realitat de. la cousciència. Mai com ara pue seutir com la realitut és una porició uostra, ta la qüal no eus desperta pripiament la "iuprenio" ( $l^{\prime}$ accio') del nón material, exterior, hascendent de la creació, sobre voralter - sino el resodedetecus confliete suscitut entre les livies del purt de viota hunià i aqueel wown. Aquerts darrere deies jo beia el min diferent d'avai i diferent del ruín que havia vist tius ara. Ea que veia el vión dés de la zurti no dó de la vida; díun puut de vitu radicalment diferent der e'habitual. Aixi mateix el mun moin serà, a usultes $d$ 'aquesta
expreriència, diferent del nón que abrus de sofir-la constituia da base de la mevr vida. El món de cada horve sorgaix de l'acció que l'esperit de cada ú purta a cap vbre la realitat clonada.

Aquerts dies, per sobre de tot el vegatiue, s'elevre l'experiència d'un, vidre trascendent a tót $l^{\prime}$ hunià. Dés d'avii viiré girat de cara, a agust més evelà real; aub mis o vemys Conciència, però d' una mavera efectiva. Is exprièncis no s defuglu.

2 de maing
He encrit al Gabriel:
"Alícia ha raltut dintre el mizall. Hlli, darrera el mare, ha panat thes dis encoutacla per retoruar a aquell nin about bs eermanes, d'acerd, llegeixen llibres reuse dià-leg-però ahort tunbei el diàllg urvies es toob. Alli, diuhe el virall, ha vist que el mirall quedavn frra; i quau o ha girat per buscar-lo o'ha vist. com dinhe un wirall, en el mine que acabave d'abandoriar. Abrus tumbe' es veia diutu el nirall-i Alicia dua peusat que el nón era norvé cuxò: un jor de miralls; però després el reent li ha fet veure que precisament ell, el recurt, era qui diferenciava lep dues nuirades a $l^{\prime}$ alte uoin: la d'a baus de saltur i la de dspirs. En el mion de despis de suetar li lià recerts peri wor del vín d'abaus de saltur; del viör aquell, ui abaus ui depprír $h_{i}$ ha recorts - en tot càs no wés hi hì recart, un reert fira del Lemps i que, né que nostilgris, crea
patir I despris: Alicia 'ha donat compte d'una altra cora us's infurturt, de que, si be de priver no ho reueblaura a darrera el vizale vorio' hi tenáa el cap! Vès eom és aixo'! Il cap alí diutre i, cour ii is, el cos a pra! No pudia seguir cuxi i Alícia ha decidit entornar- s'u - i ha paltut. Ha raltut alhe cop a fira del viroul (vís beu dit, a dius el mirale d'abans) i alli sika quedat sabent, encora, que s' bé bs germane elegeixcen elitos seuve diàleg, uru's dllí hi hà diaileg i que, carcun, i un elibre no dura pas sempre!"...
..." La vida, de primer, é clara. Sle-var-se, llegir, frgir, menjar, domir, però seupre de cara al uín i dés del moin. Al moír es riu, es pateix, es plira, es peura de vegade. Els unstouts teven vulor. El llegaix el pe. riodie i el cor bat rus deprena; no tant peri, com quan pana una dorua. Si es perol el temps, é per geuerovitut istal - o per peresa itot ís el uateix.

De vegades. ''edipiquen uírs abrtiack, lo'gies, conernits - fantästics. be vegach, alter vegades, aquertu fautasía deixa d'ésrer lógica i s'inagina al filde los inepronious, dels recarts o le esperaucs. Peiò sempre és per davant el noin, per dius el ruoin: rempre de cara al uví.

Perio vé la Mort (d's d'ara cal escriure-la auht nojüscula) itot cauvrá. Súbitament, è té conseièrcia de que un horn ${ }^{\prime}$ ' la de vurir i poter es cen que dinhe dos o hos cuys, potaer diute $d^{\prime}$ wus ruesos. Lus meno.' I qui? Tot s'enderroca. ti havrá habits, interemos, eutusiasue, teorie, auticions. tot aivò creave uи viví de refereincis per l'obra diäovia, per coustuir, per dostuir o per esperar. Tot desapareix. Tot allo' que oupleuava bs hore perd radicalueut calegría i wousi la rort ouplua el ruimut, l'iustunt $\#$ de la reva a aparició. Bé d'ara. vorus la Mort existeir.

Exisleir!... i" Exacte!! Nous' la rort. Tot es denealitza, perd corsisteircia, es devé fantasmal. El cap, tot l'érer, seubla dius una escefaudra aub el irdre bruts, inevarrablament defrunadersi allunyadors. Véven el dubts radicals.

Vénen trumbé bs pregunte radicals. Natunalwent, wo es reppruen. Peròcal estublir alguna cora; aluenys, un urui eqreueial projecte d'acció, des preguntes whe aguest projecte seràn les preguites radicals $i$ les requistes, eniencialment religioses" 2a vehgioritat, eukser com signi. Aub un', com a art.

El vión is un novis, no val el mener interi, davout de la rort. Águrta is e'acfitut serioza,"

La hipertopia de l'Estut totalituri és la cairrega que l'Estut lliberal ha hausnis, i iònicament, a les formes polifigus aixecades davant i contra ell.

1'Estut lliteral estaur dorcinat per la legalitut. La decisió soberaua anoura desaparegrent a uida que s'establia progressivoment la nenhalitut de l'Estut davant el jor de les forces pulitiques nacionals. A la sberania 1 'avava substiteuirt la "Cornpetència": La "eompetècia" dels ìgaus de l'Estut lliberal siguificava l'aiulitformal de l'acció soberaua. Més clar : l'acció wherana desapareixía. Les force politigus extraestutals, pel we pet de twbar-u llicures del uspecte, de la fidelitut a la pröpia ueutralitut i orgauikacióaqué estuva obligat l'Etut, pidia conseguir uiés directament la victoria dels intereseos de grup, parcials, que les eornstituien. Com miés neutral, vis legal, vis formalistu era e'Estut. nés dificil era que decidés wberawament, i més täcil era la corrqurta del porler efectii, exhaatatal, a les forces coaligades del determinats interessos, pareials
dintre la totalitut naciurial. Aub aixo', l'Estut tegésal no era que dniés injust. (No es doraura el cas de que quau, després de conquistar $l^{\prime}$ Estut un grup nacional, quan era viés nafural que pogne' impoar-se a la nació, si usava del seu porler seguint les roruce legals. els caunius constituciouals, perdés tota la seva forca $i$, pel sol fet d'laver granyat, fós definitivament veneut, es deniuflés com un globus de gorua? No aixi quau el gup que cominava l'Estut es birlava d'ell mateix $i$ tirava al dret reuce contemplaciors. Ex :: el groeru expanjul de febrer a juliil del 36.)

A l'aparieixer les formen d'Estat rebels a aquell ordre (eu grio per $l^{\prime}$ ex. eppanyol, que volien tornar al poder la facuetet de decisio voberana nis aupla, per ruitià de la facultut de carutwl vobre totu la nació, suprimint aquella aunualia de que el porler residis fira de $l^{\prime}$ Estut, cour si $l^{\prime}$ 'Eshat vorvés hagues de sevir de pantalla i de másecera i no fós la seva nissió
precisament la de goberuar exereint el probs, enllve de suprimir legalituts i competèucis, d'agilitzar" e'Estut i fer-u quelcorn de 'efectic, es van amuentar les legalituts, is vau crear uoves competencios, wous orgavismes, voves funciors. Es volia pogur contular dés de l'Estut la mació i evelor de tornar al govern la soberanía que havrá auat perdeut, de tal forma que les funcious estatals pugués exereir-les seure habes legals, es van crear, diversificar i nultiplicar les funcious i els oigavimes que les exerceixen. Aixi 'ha arribut a aquesta hipertofia de l'Estut auct unes coucueterisque tals que, d'una part, permeten les me' graus artitharietuls a l'Estut $i$, d'alhe part, l'impuribiliten d'actuar corncal. Mentre que el que 1'haura d'acoureguir és $1 \xlongequal{\text { en un reforg del porler } 2 \text { on }}$ agilitat per exercir-lo i ze un coutol més efectiu déaqust exereici pu la uació. 'ha anat a parar is Si, a un ufores del poder. pero tuwbé al seu decrédit 2 on nolta wis dificuetut per exercir-lo
legalment, pers aub la facultut d'éser tauke' nolt zo's arbitrari i 3 er a la inesistència casi total del coutol, peroa una erítica nacioral nolt no' intensa i exteusa, a un contwe passin nolt pitijs. Agustu és la ernseqüència de valpuer éver legal.
 'ha couregrit l'ridre. Peió pewseu-ki bé. 2'vorre no coucisteix en la paràlisi de $l^{\prime}$ activitut nacional i en la impunitut de l'acció estatal. l'ordue is una altra cora. 2 'ridre ís cuovís la més potent activució de la nacio. peiò cap a tius lícits i que beneficiin a tots. Es la conducciö de la unciö cap als seus fius naturals. R'auarquía, el denidre és el coutari. Es la puribilitut dvuada als individus de defugir els seus fius natuals iupedint e'activitut licitu dels decués. Q'trche is un concepte poritire, uo negatiu. Es dinànic, wo estütic. Agui uoruós - ha corregnit el megatio i e'staitic.

4 de maig
Sefiniz, definir! ve vegades, he volgut definir la muve vida. Aixi, he hagut de situar-l erovologieament, aquests davers dies. Sento que el pè del recurd es deixarà sentir mis wovint sobre a querts pàgives.
o'alhes vegades, ha ethut la vida dels deviés. Situar, examinar, coneretar, deficie: fer histöria; miller dit, dir-la.

8 de maig
Quan he de passar de la consiguació d'idees $0 \cdot$ d'expansionns lírigusi sentimentals a $^{\text {exp }}$ la consiguació de prevcupacions d' un ordhe mis concret, menys aureolades perio potoer nús reals, és quan aquest diari s'eu converteix en una "sorte" de càrrega i m'adono del despropörit que és omplir de murstus extraordinaris la cotidianeitut de la vida, com i la usua us fós, en veritut, taut o mis vilgar, pedotre i gélida que la dels deviés.

Corneretanuent, dós del so d'abrie que tive cada vespre consciéncia del deure men de treballar , d'estudiar. Peio cada matí, cada tarda és, norvés per $s^{\prime}$. una excus; per abaudonar-lo $i$ vragar $i$ divagar sobre fot $i$ sobre iès de determinat. Alier al mati vevia decidit a l'Ateulu a fubmergü-ue dius el Penal, peiò abraus vais comprar el darrer vimuero de la "Revrsth d'Estudi Polities" $i$, naluraluent. això vie éper prefenct per abandowar el meu propisit. Aqustu tarda, el
mateix aub una alta asshn, d'ecrurvio aquetn. ' $L^{\text {'spautios }}$ i que tampur tais is porer de wo fer iò, a pesar de no tes is del que caldria.

No obtunt, he decobest una cosa: que la tisenda s'euveionout.

So de julive del 1945
Ara ta un anny (just el 27 de jubivel del 1944) que vring rempendre aqust diari com si weneprengui' tauke', dopis' de la cesura del curs 43-44, la consturció de la nueva vida. Avri, com aquell dia segurament, he repassat una alta vegada els recorts $i$ m. ha seublat, com senp dubte en semblana taube' aguel día, que pudía posar una fita a la meva vida. Senyalo, dorcs, aub pedra blanca i srlemuement aquest 30 de julire dee 1945 com , si els mens dinurnis to proveten, el día en què m. ha vingut a la consciéncia l'estil del prixim futur que el men éser, unclificat i corstitciit aquets darrers quiate mens, ha de vilguer, trobar i conquista.

Recirclo, eu seubla que be', l'autient, d'aquell it de julial. Eu l' ordre iutel-lectual va éver per aquells does que virig coruragor a sentí-we en coruditut, ir wers en la toelia tilesitica. va éver elavors que viigs inician la penetzació a dius la geticulaciô ontológica-vital fius a la radical compreusió $d^{\prime}$ orlega que pel seteutre vu virdre'u a les maus com a fruitu madena. Recordo els whacs que en el uen esperit es succeien en eypais curts d'uns dis $i$ el progressiu elevar-se que coruegriá a dius de la metufisica. Aivo auairn acompenupat de la citrició d'un ampecte imprortunt de l'equilitri vital: la part euvtiva i mozal. rímaso Hlouso, r. Aleixandre, tris Rrals ('\& contenido del crasoí") en vrue ajudar à situar agust recurneixeumt de l'expeiéncia euvtivs. Va surtí, sobretay aweb Howso, la imatge $a_{1}$ tistica de déu i, mbretot. la
comprentió de la pvería. Eu el prò. piament "meu", és evident que aguets aypetes del "curriculum" havien de reflectèr-sihi, \&'unapart, l'equilibri uoral vevía a éver vés una realitut, en gïent his ajudaure la pruibil.litut eousequida llavors de destricur intel-leetualmeut wé aupectes de la sevi abundant agitució $i$ de poxcu-lis; utriudréls or zebutiòr-hs. No que hagriéin desaparegnt les vririaeions brurgus d'estat d' àuins ¿ue eren costum dé de teir tuntissin teups; però wo era tur grau e' cuubit del seu contingrit, ni tan extrems els seus pols. Intel lectialment, puyann la victoria sobre els nuvities que en el men interior s'agitwea, irracionals, victoria cada vegade mis clara, uré coupletu. Aqurita situacior ural tur formalwent unilleracha anavu acoupanyada d'una preorupació cada vega-
da inés inteusa per delo de nis profund que hi hà en les reaeciurs i en l'éser del "evr". Coun die, aquelles preocupacious vis'exterus hi acompanyaven; us' encora, 1'explieqven nowis en guent a impulsos yoo i ajuls pre ls preocupacious interver - i potse, eu agusts tet $i$ en la superació actual d'ell stà e'cudici i la base de tota explicació wobe els plos robereñ. grits de elavors eneà.

Segria, en efecte, a usar del ruillorament que vers l'egüanimitut era de recorièxer e produria, segría tancet a dirte nuen; per turt en radical derequilibi euvers la realitut total. Aivo is el que be corregnit potrei supeicer ara, aub el desvetlewvent de preocupacious nis exterus $i$ en una forcua niés real, com piex. la prolitica
la Motoria i l'economía.

A pesar de tot, wo en decir divía a estar gurs ratisfet. reig una cosa: tot allo de què podría estar-ue unvés és refereix als instmments de la vida, no al sen cortingut. Per exi: mes destresa meutul, né equilibi uural, mes àubit d'actuació $i d^{\prime} i_{i} r$ teris, més segructut. Pew, i i el contingut? Es agui on twbo la falla $i$ en fà $l$ 'efecte que he acumulat arcus nuravellers dius de tortebses potentisscius seure precoupar-ue de corser-var i cumentar els nueus roldats. que haurien d'emprar.les.

Aiso hauré de veure-ho aviat. Com dic, el dia d'auri u'ha semblat importunt per què he let bulaue del nuen vegoie. Pew encara falten els coruptes definiturs.

28 de setembre del 1945
Atandono el qüadern del meu "Diari" ahont he anotat, anb graus internitèncis, la mevs vida durant niés $d$ 'un any. No vrell encadenar altre cop anb eetuts d'esperit i actituts que rebutjo decididament, per què em semblen insuficients i barroeres elatrontades la mavera de veure'm que, incipient, acompanya el nou huriteó que és Rl meu esperit, ara. be veres. em sembla pujar vers una. norre compreusió. Aqusta asceussió vé de llury, pober; de quan, amb el primer ensurt davrut la nurt, he començat a destruïr i oblidar una època de fervors $i$ esperances ( $a_{i}$ ) laverstunt en decadoincia) aceptuts seuse deliberació, noriés per la força de la sevr "èmprise" sobre el ueu esperit prou disporat a abunderrar-sihi. Ara el nuen sperit esti en una disposició nés
crifica $i$ menys ingèmament inconscient. Aixó darrer és potser el que hi hà de wés real en la novr disposició; és a dirque nés que wous projectes o punts de vista positius, que em faldeu (i pother són esrencials), el que em duu a aquesh cursciència de Hec̀usit id' durora és una sensacio' d'estornchament de wotts seguretuls i ama experiència aventerre. ra de la vida con mai x'haviá tingut. 2a vida, perillusa i decisivn aventura! Couscient delsengustal perills i els akarr de guè depeís un ins trut de felicitut - i tops les telicitubs per viridre, no puc sentir-rue segu isatictet en el saber precari i brontvllant que he adquirit fius ara. Taupur la mevu vida, el ueu urdre de vida, sin als adegüats a aqusta vovre corusciencia. Es en agust reutit que pue pursas seriosament que és cura un instunt sudecauri $i$ subs. titució de les velles vestidures. Ner tous uncosi] alhes de més noves.

Ara, davrunt d'aguestes pägines, tine dos temors: l'un, de que m' equivogui en la trascendincia que atribueixo, par la mevr vida, a aguestu experiéncia; poter vuloro massa wus idees i unes sensacions trausitories. ' ${ }^{\prime}$ 'alte, de que al wllegir mies tand aquepts pàsives, no situii en la seva verdadera naturatera això que he volgut expressan. Quin stores. peis, caldria, per seviuze tota la weva vicla i agafar-la en la perspective totue que m'asseguaría sobre el priver dubte! I què de wis evreret purhiá din sobre queleom que potser nourís és una esperauca; un pàlpit sobre el present que uovies el pervinde Viurarà totul i verituble weut? Que purlía noris o tornar we boig, o que puc equivocar-ue, més encona, que sempre quedacé en el dubte: aquests son els perills de l'aventuza. vitul. Potzu encara mér dar: que la
vida vo is una cora previstu ( si ho fos nouiés caldría reguir, aub nés o menys sort $i$ més o menys esfore, el cami traçat en els projects familicus : estudi, la carrera, perfeccionoment físic lte... i compliut aut un níwin aquest pervindre ia estańa asseguat) sino gue serupre, en top els iustunts, arrosiega per diutre vabeix de tots els actes, una pant curme de ponibillituts de pracàs, físic o intettectual - i uo SMament, corn dié íriù el corasegüència de lels exteriirs Stino a l'interior mateix de la vida kilhà el pracàs; en altres paranls, gue tot a la vida er sosté $\mu$ noraltes. ho sostenim nosaltes - la societut o l'udividu -, i la cotha defallensa pot ter-lo derapparèria. Així tot el meu cis i el weu espen't, la meru vida, pón meus per què io i $j 0 \mathrm{sot}$ ho sostive $i$ ho impulso. Aquesta és I'expreriència a qué en refereixo. y'agui ve' l'ectitut cu'tio a gue alludia.
dissalte, 29
Al jove li vé la cantela i l'escepticisme quan ja ha cremat pea ideals enencialment geuerosos. Es fols, dones, de situar l'interés pel mion i els de viés com exclusiu) (d'a agsir agusth èpira de preparació de la nuadurepa en què el jove supera el sen doymatirme $i$ pren consiencia del rent retivisue en que $l i$ cal situar les reves idees $i$ les seves reaccions. He contrari, zeriá en aquertu època que vè de la pura infäncia a aquella altra caulelora i scéptica en la qüal ascendeix al seu éver definitivament "horue", que calchrá recorièixer la geverositut nés pura, l'entuga més total i seure reserves a guè pot arribur I'houre. El jet de que aqustu eutega vagi acurupanyada i potzer sostiignda d'un dogmatisue ferve nomies vol dir que no ha sabut distingir encara entie la sevre
visió. i la que teuu els deviés de les coses. Es un realistu puribund; ciccoupreusiu, si es vol, vista dés de d'actitut tolerant i escèptica que viidrá després, però en, realifut herència de l'èpora d'intivitu capacitut d'iutrició que és la pura iufància $i$, per trunt, de viveta mos uceptivitut. Aquitu èpvea receptivu, úvica, de lá vida dura meutre dena e'actitut doguràtica (urcouscientment dezmàtica); dura, doncs, tot el que dura la pormació de l'horue. Est partir de l'euteovitració de la tolerañcia que l'lurue és el que ès jà, d'una unavera definitivu.

Serà després, quau I'home ivonitis sobre la vida (cora uegada a la seusibilitut jorenil) que apareixerà l'úric egoisme, el déaquell que deixa vive els deuéé perqué el deviren vive a ell. Cautel's i pacific ptar, l'ho ve seià un civilikat.
diumenge, 20
Ahir, el recert vie gravitur iutuPawent sobre el meu eperit. Seuype gue eиe givo cap al passat, la vecessitut uxterpretation eu condueix a "inaginan" una nvel.la, a anebicirnarla pr a volcar-li tot alli que m'arrite pes agualls fonts.

Avri he suprat $e^{\prime}$ obsenió defivida per la mevre novella i he comencat a donar ambient i in puls a vua verdadera ficció. Peuso seriur-la! peusat inteusament, potzer awb pre fruit, en els prsouatis i en aljuus situacions.

Por aprofitat el teups. Mép encara, molles bores totalment proluds.

14 d'ortubre
Htauria estat una iwría gue, dspiés de Uegir "Aniel" de Masatṓn, agafs' agust diai per awotar-hi l'efecte que ens vì purdiii. Revo' tamper havrá d'abmidonas-lo. En sembla gue en defivitria l'scué pur a ucurdar-ve de vi mateix, pr thr-ur evnfidinais ul futenno per satisfer gïabevol recenitat de cospideircia actrial. Per aiyò en corta tant portuetre'm a la veva diseplina diàira.

Seulit yondament aquota res ponsabilitut agobradera...

27 d' astute
Cevriona eoncepceio biológica de l'Estut a 7. virn Vexduill ("Castas brológicas a una dama!). Com a concepció pilitiea - is a dir, diuta dels concepts polities - la revn idea no és, peio, vorra. Es agusta idea de e'Estut orgànic o pootessio. nal gue tant prive ara ente, la faramalla "Calrosotelista" d'Espamya - priber massa adueteradai gue uo sé si puredeix del teixir me ituliá.
ti hà, peis. una divergència, tornamentue dés del punt de virk teirie. Sels elewents que agusts Meneu.. con a buse de $l$ Estut, 7. vorn U. $u$ exclore decisiva went la ta mília. I èr que tà una distincio ente poble i Estat, visculant els primeipis urrals de Kibertut, igüaltut ; tratervitut al primers (sence corfias: hi) i els principis tècuiss al segín;
corn que en un conjunt de tamilis (poble) grbecuads eval usivament ue les sevep uns nuitues relacions per aquells principis no pot existis iès d'alhe que l'ente debra went wís
pietiós, l'Estut queda-com estrut
busat en pasio interepsos i ayamys busat en pasio interepsos i ayauys evrerets - al primer i úmie flá de e'eficàcia. ta tamilia queda, aixi, eorn el evrkapusto i $e^{\prime} e$ nevie més inpurtrut de $l$ 'Estat. Segruament en aixo té raó.

Peís ro ís a la tauilia, i potzer contra ella. peio rempe a pertir d'ella, que reixeu les aspizacirrs mis Nurament politiqus - aqueb preeiscment gue inutiliten en defivitiva aguella concepcio de l'Eshut, al vo teindre.bs en cornpte? Estie bé, és necesari, cinpreseindible que $\ell^{\prime} \varepsilon_{s}$ tut tingri una lrase d’iciteresios "tiológies" que, per la seva ineluetubilitut; el estingri en una
llei de contimuitut, i que aquests interessos tingrin un instrunent de ualitació el uis efieac i uluys abrudonat a l'atrar, el u's uncànic i racionaliteat. Es necessàia ceu una conmitat de vida la buse coriservdora, l'ustiut de cousurvucio. Peió la commitut huncua is uns que una comuitut de vida- S' una conumitut politica. S' hi juguen idees - cuetrua; i l'vupergrena i"politica".

Doner be: von Nevkïle ha vist be la privera pout i lé roó, dés d'aguell peut de viste, guan atuca a la tanúlia. La tamilia $s^{\prime}$, en efecte, l'element anairguice (cue altra cosa is saber a juius euSauyadorp resuetnts condueix el eu puppi i egoistn instint de coritimiitut). Peio la segrina pat la descrreix! Si no heur de queder-us en mauxipts, hem de
reconéix la revz unfortürcia excepcional. $e^{\prime}$ lurue is, a us' d"Mono tabe", "horno lu. deur". I la família, què s'? Qué, sino l'element bisice d'agust atany de diversio, de "peisoualikacio" de e' Loure? Es al defeurar. lo que el eiberalisua es tobre eu el punt subtart tiu de la. Hevra raoi phor vire Elema és decisiu.
dillums, $29 d^{\prime}$ vetubre
Wo es pot negar que amb les finestos d'aquesta sala es crea certu bellesa.
il men llit esti crientut pespendicularment a la paret del pasradis, a la dretu de la portade vidres que hi dóna. Més enllà de la portu, sobre la mateixa paret, hi hà dos llits. A la nueva drete, igriabment, un alte llit. Surmet mene, tos fiurtres: is una alha paret, aub tos alts elits, arrenglerats, aquets, al sen costut. Completant el vetringle de $l^{\prime}$ halitacio', a $l^{\prime}$ squenra, dus ports de fusta: una del recaubtro' dels peyjarroles, del "wate" l'altra; a la cheta, una fiustra.

Aguriu tivestia $i$ la nué a la dueta de les tees d'entront estim oberts, auct la persiane cap ammit. La del davrent forma un reqüadre sobre un monticul de pius i tores que volen ésur camperols. Ulue un sol dos, suan, pirdent.se cap a la davallada
de la tarda, invisible, a la dreta. Entre el mouticul i la ficestra queden, twllatls pels livits d'aqustu, les espes brangus de dos arber, reque, aub fulls griss i tereors, tardorals. Aixi, el tors del reqüache queda corn a pryjat sobre la uisaginació. Ni es veu la sevre base ui aqustes bran. gus proxims permeten isurar-la. El pauraura d'agusta fiustra, de tous suass $i$ defivits no és piopiament arequible. Relliiu, us' que altra cora. per eovracious detels ja fixades. a haves del hetall dels artists - dele artists catalaus: el paisatie í tipie. 2 'alre, en cauviя́mengüadre aub elegàueia piojia. telb de tous, el cel blan, grisis, elwent, vis' eucar gue l'alt, pel sol endeviuatt. Ris us que el cel a darrera d' sjues branqua verdes, furgur, brillaube, d'uns arbres incomplets, proxiuns. Peiò tot prie caràcter - el caràde
de la civilikació nis precisa i higsienica, pu obra d'aqust tor de burana, fiua i exactu, del balco. La precisió de le seves rectes, dels seup jirs de llumi i sombra, dixeca cap a un uir d'elegáncia pespect, els telous d'agust seuxill passatie: tranqus, cel.

Agusts dis d'hospital han retet, aub un caracter special d'asèpsia iparets blenques. el uirs feiric de le enveions antistigus. Agrú em twbo be' i s'adiu tort aub el caràcter ligiènie que cormé al sen pureis. En cauri, que diferent la iupressió de l'altra estada! Elaurrs uous vaig veure el létrie dels conos patológies, la corrupcio hunaua que s'arusuegavu pelr llits i passadesso, wheth aunb els abominable pijaus grisos de $l^{\prime}$ miforme de malalt. Segurament hi lià una part objectiva de silenci i ordre
en aqust cams: Es aixo el que vrij captar el pricue día i el ques'ha sostingut posterionmutla pivura inpressió.

Llesint: "2os problemas de la pilosotía" de B. Ruseele.

16 de devicubre
Al sortís de e'homitue. la vida del Picorany m'ha vintegrat a la neva vecitati la de l'any 43.
iQuin derviche espiritual i avimic el de la vida de Proucelona! No és preirament Bcualona. No i"la Cietat; no. Ni $e^{\prime}$ avebient que alli pugre' haver-hi twhat. No cree que cap cosa tós capar d' üuprssionan-we. tira de wi mateix. Per aixoi la referència a Moucelona és merameut per situar loral; benywralumet una espai de vida que, ral wut, vorués es devrrava a s' uateixa.
vaig puche. La "mise" va ésur errönea. Q'enjeu". fracassat.

Aqust us vaig començar. lo erificawent. bespres vrigg, reprendre buta i atzaroramunt, aub l'atacu de le intaicions, el
contucte vecervai aub ni matix. A travé de... En electe, auw isteruedionis.

Pimer Montheslaret: aueV Guira evergiá, la vovetut de e'soli! Com vaig scuime, en uиa cautu korrorosa, deplorable, a B., vaig solicu aub plina cosseiència, eunb iußuls de väutrag, el cristicuisme, la hunilitnt, el uurbis "tredicus vite" que Re milhavía ivoculat al nuvel delp ons. Moutherlant, giviu vent de llibertat, avic, avie, amic! Ell, i Sttendhal.

Potzer he griamyat. La vida ha de dis-lo.

Recuds... Efes preur d'cuer que vaig awibu a seime per \% 2.-B. I que li vaig entre gar.


