Menyspreu i insults a les dones

Al llarg de la història.

El comportament de molts homes i de moltes institucions en relació a les dones en general ha sigut altament vergonyós, per la suposada superioritat, expressada a vegades de manera greument insultant. Vegem exemples de part d’homes “considerats” eminents.

**Aristòtil**: La dona és un home incomplet.

**Confuci**: Les dones són inferiors per naturalesa, negres com la lluna i canviants com l’aigua, geloses, petites mentalment i temptadores.

**Lleis de Manu** (hinduisme): Encara que sigui poc virtuós, cercant els seus plaers fora de la llar i estigui desposseït de bones qualitats, el marit ha de ser sempre adorat com un déu per la seva fidel esposa.

**Literatura jueva:** Fora millor que la Llei desaparegués entre les flames, abans que fos entregada a les dones.

**Sant Pau:** Les dones casades que callin en les assemblees; que no els està permès prendre la paraula.

**Mahoma**: Déu us ordena que, en la divisió del cabal, doneu als homes el doble del que doneu a les dones. / Els marits que sofreixin desobediència de les seves esposes, poden castigar-les: deixar-les soles als seus llits i fins i tot colpejar-les.

**Orígenes**: És impropi d’una dona parlar en una assemblea, digui lo que digui, fins i tot si diu coses admirables o santes; això no importa, ja que surten de la boca d’una dona.

**Sant Tomàs:** La dona és un error de la naturalesa, neix d’un semen en mal estat.

**Luter**: No importa que morin en donar a llum, ja que és per a això que han sigut creades.

**Cardenal Giacomo Biffi**: La dona és substancialment mísera, encara que refinada en l’exterior.

Quina vergonya!!! Una colla de burros.

Antoni Ferret