Defenestració de Tertul·lià

Escriptor (brillantíssim) i apologeta teòricament cristià del segle II i de la ciutat de Cartago (nord d’Àfrica).

Publicà diverses obres contra pagans i heretges. I és considerat com un dels grans Pares de l’Església occidental.

Doncs declaro, sota la meva individual i única iniciativa, que no es mereix una tal consideració, i el declaro defenestrat dels títols que se li reconeixen.

Per haver tingut la ignorància i la maldat d’escriure un discurs d’odi com aquest:

“¿No os dais cuenta de que cada una de vosotras sois una Eva? La maldición de Dios sobre vuestro sexo sigue plenamente vigente en nuestros días. Culpables, tenéis que cargar con sus infortunios. Vosotras sois la puerta del mal, vosotras violasteis el árbol sagrado fatal; vosotras fuisteis las primeras en traicionar la ley de Dios; vosotras debilitasteis con vuestras palabras zalameras al único sobre el que el mal no pudo prevalecer por la fuerza. Con toda facilidad destruisteis la imagen de Dios, Adán. Sois las únicas que merecíais la muerte; por culpa vuestra, el Hijo de Dios tuvo que morir.”

Informo, i alhora reconec, que en el seu temps el mite del paradís i la poma era cregut com a històric. Però, fins i tot en aquest cas, no es podria pas fer gaire diferència entre la primera persona pecadora i la segona.

Aquest home (és un dir...) fa lo següent:

\*Menysprea durament, i amb odi, unes persones pel fet de ser diferents.

\*Rebaixa la dignitat del fet d’escriure, que mai hauria de ser utilitzat com a mitjà de divulgar l’odi.

\*Utilitza (en el mal sentit de la paraula) uns conceptes i unes referències cristianes, per embrutar-les.

És clar que les dones s’han de defensar, de coses per l’estil. Com ho fa, però massa tímidament, la companya Emma Martínez Ocaña, en un article que m’ha arribat a les mans. Però mai defensar-se soles!

Perquè les causes justes les hem d’assumir tots i totes. Així com els blancs hem d’assumir les causes justes dels negres, els que estem bons hem d’assumir les dels malalts, o els catedràtics d’una Universitat han d’assumir els drets de les dones que la netegen...

Endavant tots/es!

Antoni Ferret