Estimat amic,
Aquest cop he fallet jol
Mire, Jordi, quan vaig rebre la teva oarta del 12 de marg, em vaig treure un pes de sebre, tot i que em va preeoupar una mica el to de oansament - de desenoís que traspuava. De tota mamera, em vaig dir que pedia ser molt bé una orisi passatgera i vaig respirar tranquil. Qualsevel (ii escrium ràs, em vaig dir. I ne em vaig poaar una fita, aimó que més aviat he vaig deixar per llarg, per ne cel.lecar-te altre cop en la situació d 'haver de contestar-me de seguida. Ferò la cosa es ve complicar, i de quine manera!

Aquells dies, cap a finals de març, ja oemengava a experimentar on la pròpie pell l'angeixa d'aquell que ha $d^{\prime}$ acudir a molts lleos a la vegada $i$ ne sap per on començar. A primers de mes m'havia propegat de comengar una novel.leta que velia presentar al premi Remon Muntaner -ol conveoa l'editerial Hm púries dedicat als jevesy ei, els joves leoters, vull dir, me els escripters, que llavors ja no hi hauria hagut res a fer...l-, però vaig oomprendre que havia esperat masser la proximitat del Dia del Llibre no em deixaria treballar. I aixi va ser. Es pet dir que ne hi ha hagut dia de la setmana que no hagi tingut uma escela per viaitar, uns vailets a case a fer-me preguntes, uns treballs escolars per seleccionar de cara a un premi partivalar. Ja te n'he parlat altres vegades, d'aquestes activitats, però aquest any han superat les previsions. A més, hi ha allò de fer quatre ratlles per a una revisteta, contestar per escrit una entrevista, fer un asticlet yer a un perièdic... I, a més, les coses que a la Caixa es oompliquens si utilitzes -com encara faig jo- la màquina d'escriure, et miren malament. Tot són ordinadorets, conyes de no res que t'atabalen. Ara tenim uns P.C. -que no tenen res a veure amb el partit comunista, que oonsti!-, que són realment una meravella, pero que a mi all fan anar de bollit. Hm limito a fer-les funcionar d'una manera primåria i elemental, sebre uns pregrames que d'altres xicots, molt més joves, i que per vergonya meva guanyen menys calés que je, preparen i combinen sàviament. Tot plegat m'ocupe cada dia més temps i am fa anar més cansat. Bé, la qüestió és que oom que jam'havia prepesat tardar unes setmanes a escriure't, em vaig deixar anar $i$ encara no $m$ 'hi havia posat, tot $i$ certs $i$ evidents remordiments de cons-
ciència per la meva falta de constànoia on la oorrespondencia. Et puc assegurar que puc ontendre perfeetament quan ets tu qui fas l'orni, perquè hi ha moments que tens ganes de tot menys de ternar a tecar la màquina d'escriure.

Per cert, que estic més admirat que mai per la intensitat de la teva producció on el camp de la traduccí. M'he de treure el barret, de debò. Es olar que tu no has d'anar a parlar amb els nens dels cel.legis, però am meravella, perquè estic segur que no seria capaç de mantenir el teu ritme, la teva capacitat de treball. Teme que no en facis un gra massa $i$ entris on una perillesa fase de desànim.

Tinc sobre la taula la teva versió de "La gata damunt la teulada" i a la tauleta de nit "Ads". Aquesta darrere la vaig comengar fa molt poes dies, en ficarme al lift, ino en vaig treure l'entrellat. L'he deixat oom a lilibre d'estiu, per quan faci dos dies seguits de veances. Ba va resultar un text melt dificili vaig recerdar immediatament les angeixes que havies passat amb la traducció, the va semblar que veia les teves getes de suer damunt les pagines. Me $l^{\prime}$ he reservat per quan sigui a Castelltergel, algun llarg cap de setmana, quan l'aire frese faoi moure les fulles dels arbres. Per cert que ara he anat a oasa el nestre amic, el lilibreter Gaspar, per comprar el paper amb què t'escric la carta, i l'home me n'ha regalat un paquet perquè $m$ 'ha dit que avui ora el dia del olient, a part que segens sembla $1 i$ ' $n$ quedaven un parell on un recambré ine els velia vendre perquè gairebé eren d'abans de la guerra. No m'ha dit quina... Donos, a casa on Gaspar he comprat el darrer volum d'Edhasa, que ha resultat ser, preoisament, "L'encantader" on els de l'editorial no amaguen on cap moment el nom del traduotor, coga que am permet llegir el teu a la contraceberta d'una manera destacada. Aparentment sembla més lleuger. Veurem si el faig passar al davant!

Ne sé si t'he axribat el fet que hi ha un fort litigi entre l'editorial "Fundam oí Gnciclopèdia Catalana" i els llibreters barcelonins. Els editors, que són els que fan Proa $i$ tantes altres coses, no permeten que ela libreters col.lequin exemplars de $1^{\prime \prime}$ Bnciclopèdia Catalana ni de la Histöria Natural dels Paisos Catam lans, cose que ells oreuen que no hi ha dret. Com que no hi ha hagut entese, els 11 ibreters, ara, han tornat a l'editorial tot el fons que tenien, e sigui, els 11 ibres de coler tarenja, els de peesia de 1 Wssa Menor, el Fanal de Fpea, ete. La, qüestió s'he endurit i sembla que la Conselleria de Cultura hi farà intervenir el.gun directer general per precurar que s'arregli. Noi, això que es diu tant, ara,
de la prepotència, no és només un recurs on mans d'alguns, no, ja que tothom hi cau quan té la paella pel màneo, ja sigui perquè té més celés, mês vots, més armes... 0 més bombes, com els senyors de $l^{\prime \prime} \mathrm{Eta}$, que per agrair ols gairebé mil oino-oents que H.B. va treure a Tarragona, un parell de dies després hat fet volar aquella indristria que hi he a tecar la ciutat imperial, amb el panic a tota la població i pertules materials de gean consideració. Els de la Fundaeí́, pederesos ells, no velen que els lilibreters cobrin comissió dels llibres més cars que editen $i$, on canvi, ne pesen obstacles a la venda dels exemplars més modestes, amb percentatges i rendiments molt inferiors. is una conya! Com ho os ol fot que un oom pany meu de feina a la Caixa, on Lluís Utrilla, que també ha escrit un parell e tres de novel. les, perø̀ que el seu fort és la plàstica, després de muntar algunes expesicions per a la Generalitat, va ser fitxat pel nestre gevern con a cap de negooiat o no sé què de la Conselleria de Cultura, que venia a ser un oàrrec tèonic de molta importåncia -el segon de bordm, però que ja fa meses que hi treballa sense haver arribat a rebre el nomenament. Per què? Perquê el senyor Cahner va denunoiar a $1^{\prime}$ Avui que ol meu company era militant del P.S.C., per més que havia demanęt una excedöncia de militància a partir del moment d'entrar a la Generalitat. Ara no ha tingut més remei que dimitir on inoomplirme el pacte que havien fot. Tot aixì higa amb el que et wa explicar on Ricard Salvat. Hn el seu cas, a més, hi ha alguna qüestí́ personal, imagine, ja que en Ricard, a qui apreoio i admire com em pense que t'he expressat on diverses ecasiens, ne té simpaties entre la gent del seu ambient. Sembla com si s'hagués aremat molt i molt durant les seves múltiples aetivitats anteriors, on tempe franquistes. Recorde cem va ser molt oriticat, també, quan després de la gran oxisi de la Companyia Adrià Gual, en Racoard va passar a ser direoter del Teatre Macienal a Barcelona. Però, nei, hi ha gent que és oapaç de for deu mil filigranes, passar maromes, canviar de camisa ifer el que li doni la gana i la gent 1'aplaudeix, 1'administració paga i la història els reserve un llee de mivilegi. La trinoa, per exemple, que es riuen del mort it de qui el vetila. I jo em pense que tenen tet el dret. Els únios que els condemnen són quatre vellets nostàlgios - algun caroa desesperat a través de les cartes de l'Avui. Per cert, que fa poes dies que un senyer d'ordre es va donar de baixa de Cavall Fert perquè en Cesc, en una portada de platja, entre la gentada que prenia el sol, hi havia instal. lat une noia seca i ruclada, sense la peça de dalt del vestit de bany, cose que
oferia al dibuixant $l^{\prime} \circ p \mathrm{~m} f u n i t a t$ de marcar-li els pits amb dues ratlletes primes i Ileugerament ondulades. I'home ens va escriuxe dient que es donava de baixa per I'exhibicié d'aquelles "mamelles prevecatives"... Deu ser d'aquells que quan els ensenyes una rodons o una ztila ja s'enfilen per les parets, de tantes connotar cions exôtiques...

He trucat un parell de vegades a l'Antoni clapés, sense êxit. Ara, finalment, he parlat amb la seva dona. El telèpon que em dónes de la feina no és be. Mira, ès el 318.08 .08 , extensió 1689. La seva dona m'ha dit que estan molt enfeinats i que no els passa res. I, molt menys, que s'hagin melestat amb tu per algun motiu. De cap de les maneres! Tots anem prou de boilit, sembla, en una êpeca que hi ha tant d'atur. Oi que és un contrasentit total? I és la pura realitats si jo ara dispesés de temps, pedria escriure sense parar historietes per a nens i nenes i més ganèpies i tet, que me les grendrien de Les mans. Gent oom en Jaume Fuster i la Maria Antônia tenen feina a doje. I'Albert Jané, i tants altres, igualment. Tu mateix, ne pares de traduir. El que passa és que no són feines ben pagades, tot $i$ que en el meu cas, ja t'ho he explicat algun cep, la cesa stha engrescat força. Ara mateix ja ciroula l'edició que fa trenta de La oasa sota la sorpa. I de La colla dels deu, n'hi ha dotze on oatalà i set o vuit en castellà. Ara, l'editorial Aliorna, cosina germana del Mall -però amb una comeroialitzacié diferent publicarà alguns dels beist-sellers catalans juvenils en castellà De mica on mioa s'omple la pioa, d'en Jaume Fuster, La meva casa sota la sorra i ara no recorde quin text de l'Albanell. Veurem com respon el mercat espanyol.

Vaig ser a Madrid a primers de maig, a fer la ruta de les escoles periferriques que organitaa la Galesa. Vaig cennectar amb uns editers que em publicaran Fn FeLip Marlot. La cosa, per aquesta banda, sembla que pot tinaionar. En una de les esceles, el cinquanta per cent dels alumes eren gitanes. Hi havia uns mestres anb una extraerdinäria voluntat de servei. Bm van explicar que el dinar que servien a l'escola era l'únic àpat calent que la najoria dels alumnes fien oada dia. Era una barriadade Valleaas que om sembla que es diu Fl Feze del Hueve. Déu $n$ 'hi dol

Hem plegat dels artioles al País. Sembla que els haviem cansat una mica. Una mica massa. La idea era bona perè petser ne ons en sortiem. Ja te n'enviaré uns quants. El problema ês com m'he faig, saps. $S^{\prime} h a d^{\prime} a n a r a C o r r e u s ~ i ~ h i ~ h e ~ d ' i n v e r-~$
tir mitja tardas tal com han anat les ceses on els úlims tempes exa un luxe que no em pedia permetre. Ara em pense que ja trobaré el moment. Hi afegire S'ha acabat el brèquil que, com em dius, ja és al mereat. Ho et pensis, que va sortir poc abans del Dia del llibre, però vaig tardar un mes a rebre'n el primer exemplar. Així que on vaig tenir un, vaig ofrrer a peritar-le a en Pedrole. Encara ne m'ha dit ai l'ha llegit, si li ha agradat - si l'ha llangat al foe. Fin pense que I'hauria d'anar a veure perquè em digués alguna oosa, perè en resisteixe a fer-ho. Una truoada de telèfon tanpec ne costa tant... En Pedrele ês esquerp si ha d'inioiar la relació -1l, però és d'allê més cordial si ets tu qui t'hi apropes. Un persibnatge ben curiós I ben estimat, és olar! Taubé ha sortit una orftica, de moment, una mica freda, perè sense estripar. Ha estat a $l^{\prime} A v u_{i}$, a eàrrec $d^{\prime}$ 'Isidor Cônsul.

Al país, un artiole meu sota el paeudonim de 1 'Oḟ̀lia va treure de polleguera els autors de Verinesa llengua, els quels van perdre unes hores del seu valuós temps per dirme de tot on un altre artiele. Ja t'ho enviaré tot plegat, no pateixia! Jo me'ls carregava a.mb humer, fent-hi conya i sense tirar a matars ells m'amenaoen amb les prones de 1 'infern i, a més, de la justícia dels homes. Ba penso que en van fer un gra massa. Estan orispats, aquests nois! $S^{\prime}$ han permès el luxe de dir que el preblema del oatalà és de model de llengua i han imposat el seu en el nou Diari de Barcelona. Fero el que han imposat han estat unes quantes figures, sobretot pel que fa al lëxie, cosa que no supesa cap canvi de medel. Com que la gent se'ls ha fotut al damunt, treuen foc pels queixals.

Des d'equí seguim amb angoixa lacoxisi argentina. Ho es pot dir que hi entenguem, però ens pensem endevinar per on van els trets. Es un mal moment, ell pense, ara, que tot el món a 'inclina -un cop més- oap a la dreta, tant per les axmes oom per les urnes. Anglaterra, França, Alemanya, Estats Units... Qui té una caseta i un oetxe es torna conservador i no s'avé a raons. Amb tot, hi ha coses divertides i ourioses. CIU, després de les elecoions, ha fet recomptar altre oop els vets perquè intuia que IC (PSUC, Nacionalistes d'Esquerra i P.C.C.) podia no arribar al oinc per cent dels vots, cosa que els hauria desqualiêicat per atorgar un regidor més a Alianza Fopular, cesa que hauria permés que el senyer Cullell prengués el llec del senyor Maragall. I tot, és clar, en nom del nacionalisme, del nacionalisme ben entès...

Adéu, Jordi. Plego perquè així em quedaran mǵs coses per a un altre dia. Sort, salut i peles. Una abraçada per a tofts,

Jerdi,
En repassar el meu arxiu de correspondència, hi trobe a faltar una oòpia de la meva última carta. Es aquella que et vaig ternar a onviar per preguntar-te què passava. Segurament que et vaig enviar la còpia que tenia i no me'n vaig quedar cap. Et sabria molt de greu tornar-me-la fer-me'n una de neva?


