Caracas, 10 de Marg de 1962

No.

## Estimat Sunyer:

Les ultimes noticies que m'ha donat de Barcelona $m^{\prime}$ hanh tornat a fer reviure l'ambent cientific extrany sobre el qual donen voltes i més voltes. Per una part les eternes oposicions 1 un homenatge de circunstancies. No penso participar en cap d'ells. I'única acoí no esquifida que coneixo de l'orts és 1'a juda que li prestà a $\nabla_{0}$. No coneixo cap altre mérit moral ni cientific de l'orts. En quan a mi sempre s'ha comportat de lamanera més deshonesta possible. Els seus admiradors actuals s'ha m'han queixat més d'una vegada en el mateix sentit. Pero ho comprenc, algúo altre s'ha d'homenatjar i l'Orts és naturalment el menys dolent entre els figurons. De les oposicions l'tnic que hem fa tristesa veure a $n$ 'en Pi condemnat a perpetuitat, 1 ara on una escola d'Arquitectura. Quin ambent tan baixd

Deu fer cosa de txim sis mesos em"eaure a les mans el llibre d'en Boas, Està citat i demostrat el nostre teorema, Després fa cosa d'un mes en Balanzat em passà la crítica del llibre segons la qual el nostre treball motiva l'idea del llibre. La critica és molt interesaant per a nosaltres donss posa en valor el nostre treball. També m'ha fet molt content saber que fa un libre conjuntamant amb en Nandelbrojt, aixo li augmentara el seu merescut renom. Crec que val moltissim la pena la feina que li caura a sobre.

En Nalliavin el vaig coneixer a n'un curs d'en Denjoy 1 despres ens retrovarem a Princeton. Actualment és un dels millors analistes joves de Franç, segons em digú a Caracas Sohwartz, L'elogi fou franc puix aná acompanyat del comentari de que era feixista, que en boca de Sohwartz, no vol dir gaire més que conservador. Amb tot m'en parla amb simpatia 1 otgull de satisfacci6 per el company més jove. L'ambent frances es francament sa. Ha tingut un gran enseert en fer-lo anar a Barcelona.

Una pregunta: Coneix V. alguna funció entera que no tingui ascimptot. $\mu \mathrm{la}$ segtent propietat: Si S és el conjunt de les seves direcions afitedeof ordenat en la seva ordenacio circular natural, per a tot qubconjunt es poden trobar dos dirbecions consecutives, Considere quan es pot passar per deformapio continua d'un a l'altre manten nitht sempre el mateix valor. La propietat contraria seria que tingués un subconjunt semblant ordinalment a la dels punts d'arc racional de la circunferencia prenent com unitat el perimetre. Jo em propso demostrar o investigar que aixo es veritat pero si V. sabés que es fals m'estalviaría molta feina. Jo orec que si en comptes de direccions assimptótiques es parla de direccions afitades (es a dir aqualle que al ser recorregudes el valor absolut de la funció roman afitat quan al camí se surt do tot compacte o regió limitada).

Fins ara creia que aquestes propietats eren simplement topologiques, pero ja he averiguat que si shn certes de-penen de quelcom més que dè de raonaments topologics purs. Jo fins ara solament prenía en compte les característiques topologiques de la funció, es adir, considerava les superficies de Riemann de la funció inversa sense cap estructura diferencial o aamlítica. En fi li agrairía que em donés la seva opiní́. Crec que les funcions analítques sobre el cercle unitat ino prolongables no tenen aquella propietat i tampoc les meromerfessobre tot el pla. En qquest terreny estem ací molt malament de llibres 1 memories.

Recordo amb afecte a n'en Vaquer i agraeixo sempre el tracte cortes d'en Teixidor 1 l'Auger. Ja kbs hi pot dir. Pero solament amb en Vaques varem poder canviar idees per un zic de temps. Si no fos per V . el meu record cientific de Barcelona sería absolutament negre.

La Cicha 1 els nens els recorden a $V_{0}$. molt especialment a les seves cosines que tan simpaticament ens aguantaran tantes llaunes. Records i moltes abragades del swu boll amic

