El drama de Mallorca

Ja hem vist altres vegades que la nostra vida com a poble no ha sigut plàcida. És clar que són pocs els pobles que la hi han tinguda. Nosaltres certament no. Però no se'n sap gaire, de vegades gens. Se sap bastant el drama subsegüent a la Guerra de Successió. Però els altres no.

Avui, Mallorca (i en general les Illes) s’assembla a un petit paradís: turisme a dojo, hotels a dojo, diners a dojo, tot excepte les treballadores dels hotels, sotmeses a un règim de gairebé mitja esclavitud: mal pagades, amb ritmes esgotadors, malalties musculoesquelètiques, mal d’esquena, medicaments calmants per suportar aquestes molèsties... Però en general s’hi respira abundància. Doncs mai no havia sigut així.

En el meu llibre «Compendi d’història de Catalunya» vaig escriure (referint-me a 1454 i anys ulteriors): «Durant els anys següents, una espantosa misèria fou el pa de les viles i dels pobles forans, i un gran nombre de pagesos emigrà cap a Còrsega i altres llocs, mentre molts camps mallorquins restaven erms.»

I en un nou llibre encara hi afegia més: «Després del fracàs d'aquesta revolta, i d'una altra entorn de 1520 (les Germanies), en els segles següents a Mallorca li escaigué la sort de ser la més pobra i la més oprimida de les terres catalanes.»

Què havia passat?? Anem al començament: L’any 1229, Jaume I el Conqueridor, que tenia 21 anys, va començar la seva llarga cursa de conquestes, començant per Mallorca. La població de l’illa, els mallorquins de sempre, musulmans (des de la invasió musulmana de cinc segles abans), van entrar a formar part de la Corona d’Aragó, anomenada per nosaltres Corona Catalano-Aragonesa. I sobre aquesta població s’hi va assentar un contingent de població catalana, ocupant, que es va instal·lar sobretot a la capital, Ciutat de Mallorques, llavors anomenada. (Instal·lada en la capital vol dir traient fora de les seves cases els qui hi vivien.)

La nova Mallorca es va constituir a base d’una població catalana, cristiana i urbana, i una població mallorquina, musulmana i rural. La ciutat va esdevenir la part dominat del país, i la part rural, tradicional, no sols va ser cada vegada més dependent, sinó que van començar a anomenar-la, despectivament,

 la part «forana», els «forans» (és a dir, «els de fora», considerant que l’illa era, bàsicament, la ciutat). (Encara que es diguin amb poques paraules, aquest processos es desenvolupen sempre a poc a poc, però de manera ferma.)

Durant molt temps (meitat segle XIII – meitat segle XIV), aquesta divisió no va crear gaires problemes, perquè, com que Mallorca es va trobar enmig d’un gran espai comercial mediterrani, els burgesos de la ciutat, d’origen català, es van enriquir moltíssim amb el comerç. Però, de la mateixa manera que hem explicat en un altre lloc que, entorn de mig segle XIV, Catalunya, i tots els països mediterranis, van entrar en una llarguíssima crisi econòmica, igual va ser per a Mallorca. Els burgesos descendents dels catalans ocupants van veure acabar-se els seus negocis. I llavors (però molt de mica en mica, eh), a molts se’l va ocórrer que podrien fer negocis d’una altra manera. I va començar un lent procés de: augment dels impostos sobre els forans (ja que els ciutadans havien de continuar-los pagant, però ara tenien menys recursos que abans, per tant els «derivaven» als de fora), empobriment i endeutament de molts forans, crèdits dels ciutadans als forans que tenien dificultats, sobre la base d’hipotecar les terres, execució d’hipoteques i apropiació de les terres més riques de l’illa... De meitat segle XIV a meitat segle XV, els forans va anar sent expropiats i més sotmesos encara a l’explotació dels ciutadans. Fins que no van poder més.

Justament (i casualment) l’any 1450, al bell mig del segle, van marxar, a milers i armats, sobre la capital i van assetjar les seves muralles. Ho van fer tres vegades, cada vegada amb el mateix esquema: setge, parlament, pacte, retirada, molts forans continuaven fent violències i robant, repressió, tornada al setge...

Aleshores, Catalunya i la Corona d’Aragó es trobaven malgovernades per rei Alfons IV (indegudament anomenat «el Magnànim», que no ho va ser gens amb els seus súbdits), i aquest rei vivia a Nàpols, la darrera conquesta catalana, amb el cap ple de projectes d’expansió, i per al qual Catalunya (i Mallorca) no eren més que una font de recursos fiscals. La reina Maria, la seva dona, des de Barcelona, mirava de fer lo que podia per arreglar algunes coses. La reina va prendre algunes decisions molt favorables als forans (destitució d'un mal governador, concessió d'una administració econòmica pròpia, pròrroga per pagar lo que devien), però, com que el problema s’allargava i es feia gros, al final va haver d’intervenir-hi, de mala gana, el rei. Davant un «petit afer» que li destorbava els somnis, va resoldre acabar-lo com fos i treure-se’l del damunt.

Vet aquí la solució del rei al problema d'una illa on crec que mai havia arribat a posar els peus. Primer va concedir l'elaboració d'un sumari complet de les queixes que tenien els forans en relació a la ciutat durant els últims 20 anys, de cara a donar ell un judici que fos just. Però abans que això es pogués fer, va canviar de pensament i va:

1) Enviar a Mallorca un miler de «sacomanos» (soldats italians mercenaris), que van «pacificar» l'illa de forma brutal.

2) Dos anys després, va sentenciar que la població forana havia de pagar, de cop:

\*tots els deutes i impostos pendents

\*la meitat del sou dels «sacomanos» durant tot el temps que portaven a l'illa

\*els danys causats als ciutadans durant les revoltes

\*la quantitat (de forma mancomunada) de 150.000 lliures de multa.

(No puc donar cap idea del valor d'aquesta quantitat, però pensem que la lliura era ja una quantitat, i les monedes eren el «sou» (la grossa) i el «diner» (la usual)).

Vet aquí la sort de Mallorca. I aquest rei, per què no el posem també cap per avall, com al Felip V?

En sabíeu alguna cosa, de tot això? Sospito que estàveu més tranquils no sabent-ho. Però no crec que la vostra tranquil·litat s'hagi de basar en el fet de no saber la veritat.

Antoni Ferret