Maneres de robar

Com els rics es fan rics robant, i com continuen fent-ho

1)**Amb les grans inversions**. Quan es fan grans inversions, però no en lo que caldria, sinó on s’hi pot fer més negoci.

Exemple molt conegut i actual: Si, en comptes de dedicar una gran inversió a rehabilitar els habitatges que ho necessiten, es dediqués la mateixa quantitat a eixamplar l’aeroport del Prat, per atraure més visitants i “fer més negoci”, seria un exemple dels casos de robatori indirecte que s’acostumen a fer.

2)**Amb les no-inversions** de grans capitals, que haurien d’invertir-se per crear molts llocs de treball on més es necessiten. No invertir, podent fer-ho, i quan es necessita, és una importantíssima manera de robar. Molt més que qui paga sous escassos, perquè aquest almenys paga alguna cosa, i l’altre condemna a la fam, tot estant podrit de diners (sovint robats).

3) **Amb els pressupostos**. Cada pressupost que s’aprova, i amb el qual s’aconsegueixen algunes millores per a la gent, en el millor dels casos, dona estat oficial reconegut a les grans diferències existents, producte generalment de pràctiques de robatori habituals. És una manera de “reconèixer” els robatoris anteriors.

4)**Amb el poc finançament dels serveis públics**. Quan aquests serveis (salut, ensenyament, atenció a persones que la necessiten, neteja pública...) es financen de manera ronyosa, es roba a la població una quantitat que va per altres objectius, més privats, o bé quantitats no pagades per evasió fiscal.

5)**Quan es paguen salaris baixos, per facilitar beneficis alts**.

Exemple molt eloqüent: quan en les fàbriques de països pobres (Bangla Desh, per exemple, i molts altres) es paguen salaris que fan viure en situació de necessitat permanent, per tal de poder vendre els articles de vestir i calçar a preus molt barats als mercats occidentals. (Aquí també els compradors participen, de manera involuntària, però hi participen, en el robatori dels salaris dels treballadors/treballadores locals.)

6)**Quan es cobren preus excessius aprofitant situacions d’escassesa i necessitat.**

El cas més punyent és el dels lloguers d’habitatges, quan en falten i la gent els busca amb neguit.

Aquestes maneres de robar provoquen un gran nombre de persones necessitades, que ho són per ser, o haver estat, robades. A les quals, si se'ls ajuda, ningú ha de pensar que “els dona”, sinó que “els retorna”, una petita part de lo que és seu, però se'ls ha robat o se'ls roba.

**Denúncia bíblica:**

**“Venen els innocents / a canvi de diners, / i els pobres, / per un parell de sandàlies. / Trepitgen el cap dels desvalguts / i destrossen la vida dels humils.”** (Profeta Amós)

Antoni Ferret

**Superilla de Barcelona**

L’Ajuntament de Barcelona, a través del programa **Superilla Barcelona,** vol construir un model de ciutat que disposi d’un **espai públic més saludable, més segur, amb més verd, que afavoreixi les relacions socials i l'economia de proximitat.**

L’estratègia Superilla Barcelona es converteix en el model de transformació dels carrers de tota la ciutat, que permet definir un nou espai públic, reorganitzant la mobilitat per generar nous eixos verds i noves places a les cruïlles. Aquest nou model començarà a aplicar-se prioritàriament a la trama Cerdà i, especialment, al districte de l'Eixample, estenent la xarxa d'eixos verds i places que ja es va començar a crear al barri de Sant Antoni, als carrers Consell de Cent, Rocafort i Comte Borrell, millorant de forma significativa l'oferta d’espais de trobada i gaudi a la zona central de l’Eixample.

**La pandèmia, a la primavera, com una grip?**

La Covid-19 no desapareixerà, però podria passar de pandèmia a endèmia aquesta primavera, si no hi ha canvis. Així ho ha explicat Alba Vilajeliu, epidemiòloga i assessora del Govern, en una entrevista a Catalunya Ràdio: “Si seguim així i no ens topem amb una nova variant, a mitjans de març o abril podríem estar convivint amb la pandèmia”, ha afirmat Vilajeliu.

**España vaciada**

[ISABELDELACALLE](https://twitter.com/@IsabeldelaCalle) **(Diario Público)**

Castilla y León es la comunidad de la **España Vaciada** por excelencia. Las zonas rurales pierden cinco habitantes cada hora.

¿Quién querría vivir en un pueblo si hay que recorrer –por carreteras de mala muerte— decenas de kilómetros al día para **llevar a los niños al colegio**, otros tantos para hacer la compra, o para**ir al médico?**