Estimat amic,
Clisse de reüll la teva darrera i m'edone ambesverament que
precodeix del 4 de maig. Bufa! Si n'he pa sat, de dies, sense dedicar-te l'horeta de consuetud per for memerria, troure elm dimenis i explicar-te oom aquell qui diu
a cau d'orella les xafarderies de la quinzena.... Perè, nei, aquest final de curs és terrible, d'una densitat aclaparadora. L'altre dia la Resa he explioava a una cosina que ons acaba d'arribar de Venezuela. Es una messa una mioa granada, ja, perquè passe dela seixantan que va $i$ ve: cobra jubilacié aquí $i$ em pense que tanbé té interessos allí, i per aixè de tant en tant hi fa una estada. Bé, el oas és que la mossa ens vol convidar a dinar un dia, a dinar de reataurant, amb tovalles i ganivet i forquilla, un teo de debè, on un bon leoal. Donos, la Resa va i li diu que he veu molt negre fins que ne s'acabi el curs. La mosse va obrir uns ulls com taronges perquè ne sabia que jo em deatqués a la docènoia, i la Rosa li ho va aclarir: aquest final de ours és de bogria amb tot de certàmens literaris, concurass peottics, sessions especials, presentacions, col.lequis amb paras i mestres, etc. La setmana passada vaig tenir tres premis, bé, vull dir que vaig ser jurat de tres premis: a l'Escola $^{\prime \prime}$ Lys -tota una nit amb sopar inclos de deliberacions- amb on Sebastià Serribes i la Meroè Canela. L'endemà, als Serveis del jovent de la Generali. tat, el premi Sant Jordi -de narracié i peesia, en tres categeries a cada brancaen hemenatge al peeta Feix. Mn el jurat, entre d'altres, la Margarida Aritzeta, en Kavier Bru de Sala, l'Oriel Vergés, en Jordi Pàmies, la Carmina pertell...g gent d'arreu les omarques del Principat, amb els quals vam fer, també, un gopar fred. I, finalment, divendres, dia 9, ne, vull dir dijous, dia 9, el premi El Brot, aquell del qual ja t'havia parlatz 25 llibres de 300 pagines oada un. En el Juxat, en Jaume Vidal Aloever, en Josep Faulí, la M. Dolers Oxriols -novel.lista i mare del físic Antoni Lleret-i la Núria Fornas, filla de l'oditor de Portic. Dos dies abans haviem dinat per decidir els set vuit treballs selecoionats que passarien a le firai, el dia 9 va anar de debè. Va guanyar el recull de oontea titulat "La oefxinera Steppon", d'un xicot de 27 anys, en Jordi Viader, que he fa molt bé. En segon 1100 va quedar una noia de 24 anys, la Pilar Rahola, amb la novel.la "Aquell eatiu celor de vent". Al darrera, tres o quatre llibres forçe estimables, als auters dels quals aoabo de fer quatre ratlles seguint el meu oostum d'enceratjar la gent que
s'he mereix, costum que em penso que vaig encetar amb tu, ja fa una pila d'anys, quan érem mútuament uns perfectes desconeguts.

Aquest cap de setraana he eatat a Castellterçel d'on ara acabom d'arribar. Avui, dilluns, per tant, he fet festa: cemenç el meu aistema especial de desprendre les vacances, de dilluns en dilluns. Així duren molt però semble que no en Pacis cap, de dia. Dissabte a la nit vaig assistir a un concert a l'església, a oàrrec de 1'Obrader Instrumental de Manresa, un grup de catorze o quinze mústas, molt joves, que constitueixen una autentica serpresa. Un miracle, gairebé podríem dir. Les peces que van interptetar eren difícils i se'n van sertir prou bé. Hi havia oonoerts de Telleman, un dels fills de Bach, un contemporani rus -Rakof, em semblai el català Manuel Oltra. Melt bé! I ahir a la tarda, també a fastellterçol, amb la Resa vam anar a veure una funció de teatre que interpretaven els vailets de les esceles públiques. $S e^{\prime} n$ van sertir melt be, també. Llàstima que ne hi havia ni la meitat dels pares! Es una cosa incemprensible de falta de sensibilitat. No acabe es de comprendre que els pares no sentissin ni la mener ouriexitat per veure com arta desempallegaven els seus fills dalt d'un eacenami. Tot ol vestuaxi, el text, els decorats, tot, otot, era obra de la vídua del mestre Meroader, l'anterier director del Grup Escelar, un pedageg que va deixar bon recerd. Per això encara trebe més incomprensible l'absencia de tants i tants pares. Potser si haguessin intervingut en l'elaboració del vestuari o hi hagueasin hagut d'abecar alguna pela, s'haurien sentit més selidaris i hi haurien anat. No ho séf

Em sembla que ja s'ha fet alguna indicació a l'editor Jean Sales en relació al que m'explicaves en la teva oarta. Aquí, fa I'efocte que tothom ja passa una mica de tot. En Sales, que és un vell Iluitader, s'ha fet molt gran. Fixa't que el Club dels Novel.listes ja ne publica altra cesa que reediciens. Ara s'està engegant bé la cel.leooió de novel.la del senyor Lara, de can Planeta, vaja, que s'emporta els novel.listes de debè, aquells que fa novel.les per a ser llegides, per passar-s'ho bé -amb l'excepcié del nostre amic Pedrelo, que no orec que hi vulgui tenir tractes-, ja que a can 62 es queden amb un to més experimental, més intel.leotualitzat. En Sales, ja, res de res.

Amb tants premis literaris, no he pogut enllestir el llibre d'en wisner. Per cert, que fa pocs dies que li vam dedicar un homenatge a l'Associacié de la Premsa. Va ser un aote molt omotiu, d'aquells que te'n reoordaràs teta la vida. La sala era plena de gom a gom. Va obrir l'acte en Jaume Fuster i després on Joan Triadú va fer una veloracié melt acurada de l'obra novel.lística de l'amic Avel.lí Artís. L'home,
tot i l'estovament propi del cas, va dir unes paraules plenes d'ironia i de cordialitat. La cosa es va liquidar amb la lectura per part del fill d'en Tísner d'un parell de contes -sensacionals!- del seu pare, i amb unes paraules de l'Albert Manent, el qual va peder pesar de manifest els seus coneixements de la literatimra que es feia a l'exili.

El que realment om sembla sensaoional del que m'expliques en la teva carta és aquest prejeote que esteu a punt d'engegar, aquesta mena de Centre d'Estudis Catalans a la Paoultat d'humanitats de la Universitat Nacienal de La Plata. Le idea és formidable i estic segur que us en sertireu. En aquests moments un fet com aquest és pessible. Els oatalanofils que surten oada dia de diverses universitabs de tet el mén són melt ben aoollits a casa nestra d'ençà que hem reauperat les Institucions. Ara torna a córrer per aquí $-\boldsymbol{s}$ 'hi estarà uns tres meses- Mary Ann Newman, una messa nerdamericana, de Nova York, que s'ha ficat a la butxaca tota la intel.leotualitat del país. La noia, a qui ja vaig oonèixer el mes de gener a la Universitat, ha ajudat a entendre Maria Resa" d'en Guimerà al senyer Strasberg, que l'ha dirigida ara per a l'estrena que s'ha fet -hi vam anar, la Rosa i jo- al nou teatre Cendal.

Per cert que, ja que parlem de teatre, on un moment que la oosa comença a funcionar, encara que només sigui per les peles que hi abeca Cultura, els crítics en fan de les seves $i$ han passat a demostrar una vegada més que ells són ela únics que he veuen olar -quan fiermen, supose-. Sembla que després que hagi passat per aquí "La Commedie Française", amb el senyoret Flotats, ja no hi ha res que valgui la pena de veure, $i$ et puc assegurax que fan resegens de pa molt be. He jutgen tot on funcí́ dels milions que os pesen on $j 0 c$, $i$ els grups que ne disposen de calé per als muntatges queden automàtioament bandejats: ni on parlen. En oanvi, d'aquells que han disposat de diners, estripen amb tota la satisfacció del món. En Sagarra, per exemple, l'altre dia oomentava que "ea temia" que la Maria Rosa tingués èxit. Imaginâtt, quines coses! Ii sabia greu que una obra tingués exit! No hi ha ni una mioa de bona voluntat. Ni que fos pels actors, pels acomedadors, pels trameistes, valdria la pena que tinguessin exit. Ho redueixen tot a uns punts de vista personals ridiculs. En Bäbregas també participa d'aquests oriteris. I a mi ein sap molt de greu. Ja veurem què diran, aviat, de la Cammany, ara que regirè la cultura munioipa1....!

Continuem sense veure en Maurici: des de Nadal que no ha estat a casa. Ara sabem que és camí de Saragossa, on, des de Badajos, han anat on tren per fer unes maniobres amb foc real i meltes caminades. Ell, on aquesta coasió, pertarà un dels camions de la cuina. Si més no, es podrà atipar, supese. Però fa una calor molt forta, ara, aquests dies, que ne et deixa ni menjar de gust. Bé, això els desgam nats, perquè jo no la perdo mai, ja ho saps!

Torno al/teatre. Vam veure "L'hèree" d'on Rusiñol, al Teatre Lliure. Sensacional Van recuperar dues filadores de l'any de la pera, que jeien en un museu de mala mert, fora de funcienament, $i$ les ven rehabilitat. Els actors que les han de fer rutllar es van passar un mes d'aprenentatge. L'obra, amb aquests antecedents, és una meravella. Els orítios, malgrat tot, ho han hagut de reconèixer, bé que amb reticències. El cas ês que el pûblic no s'hi ha abocat. I és una veritable llàstima.

Tt quedaràs sense peder llegir "La primera vegada" de l'Ofèlia, perquè el sentit orític del col.leotiu ha oregut que les narracions que haviem escrit no tenien oap mena d'unitat i que tot anava pel seu compte. Va ser jec de poques taules. Ens vam repartir els papers, cadascú va requperar el seu i bona nit i tapa't! Hem deixat de col.laborar al Ciere, perquè ne paguen, e paguen pec i a destemps, $i$ ara ens hem quedat amb el Corrou i, un cop al mes, a la Vanguardia. No som oonstants $i$ ens cansem de tot. Falta sempre que glgú doni la cara pels altres.

Ne sé si et deu haver arribat alguna notíaia del cas Oliver-Cendrós. Resulta que el magnat de la celònia, després d'haver tingut el goig de ser l'amo durant vint anys d'en Pere Quart, va decidir atorgar-li -davant notari- una pensié de sei-xante-cinc mil pessetes mensuals ja que mai no l'havia donat d'alta a la Seguretat Sooial. Ah, però I'home, I'amo de la oultura, s'emprenya quan l'Oliver publica una antologia a la col.leocí́ Les millers obres de la Iiteratura Catalana, i li retira la subvenció. Me der al cante, sorell, articles, on Jaume Fuster en parla en fer el rregé de la Fira del LJibre... En Cendrós sembla que afluixa, intervenen advocats, s'amenaça amb plets... Bê, el cas és que ara on Cendrés -que s'havia retirat del negøoi editorial- torna a muntar un negooi d'edioió només que per fer la punyeta a l'Oliver i li diu que si vel seguir oobrant la pensió, ha de signar un oontracte en exclusiva, per deu anys, de tota l'obra i... fixast'hi bé! Al cinc per cent de drets d'auter! Una altra begeria, oi? De moment, l'Asseciací li passa la pensí a I'espera que intervinguin jerarquies i institucions.

Bé, noi, plego per avui. Adóu. Records molt suat i me'n vaig a clapar. Salud!

