Germà Bel
«El futur és augmentar l'intercanvi amb la resta del món i rebaixar-lo respecte l'Estat espanyol»

Una conversa amb Marcel Coderch

La globalització, la crisi i la transformació del sistema socioeconòmic ens obliguen a fer una profunda reflexió sobre l'estratégia a seguir per dissenyar un futur amb un sistema econòmic sostenible i al servei de les persones. L'economista Germà Bel (Les Cases d'Alcanar, 1963), des de la seva especialització en el camp de les infraestructures, i l'enginyer Marcel Coderch (Olot, 1953), des de l'àmbit energètic, aporten diàriament i des de diferents fòrums, coneixement i propostes sobre aquest aspecte. Aquest cop, però, els convidem a fer una reflexió més teòrica sobre el camí a seguir i els fons a moure per buscar solucions estructurals als reples globals, a partir d'una realitat tant complexa com l'actual.

Nati Adell: Sabem cap a on anem?

Germà Bel: La conducció de la política econòmica que intenta fer Alemanya dins la Unió Europea em sembla, en un to general, correcta. No hi ha res perfecte i les incerteses són moltes, però crec que ha fet un diagnòstic correcte de la crisi i, per tant, són els que tenen més pensat cap a on anar. Saben que el món ha canviat molt i que s'ha de mirar cap a la Xina, la Índia i els altres païssos emergents.

Marcel Coderch: Tinc els meus dubtes en relació al curt termini. No veig el camí de sortida amb les polítiques d'austeritat perquè, encara que no se'n parli, el deute més gran és del sector privat i no del públic. A més, a llarg termini, no veig els propers 50 anys com una prolongació del que ha passat els últims 50. Ha estat un període amb unes taxes de creixement econòmic excepcionals, basades en excessos, amb fonts d'energia abundants i amb preus relativament molt baixos. La societat s'ha construït sobre recursos que tard o d'hora no hi seran, o si hi són seran molt més cars, i per tant, no podem mantenir el mateix ritme de creixement. La qüestió no és sortir-se'n per intentar continuar com abans.

Nati Adell: És un bon moment per reinventar-se, com ha fet Islàndia?

Germà Bel: Vols dir estar endeutats i no pagar? Hauríem de desitjar una societat on les persones siguin de fiar perquè paguen els deutes. És molt fàcil no assumir cap responsabilitat i presentar-se com a víctima. Això és molt lliçó. No podem seguir igual, perquè hem estat deu anys vivint d'una forma irreal.

Nati Adell: Vols dir per sobre de les nostres possibilitats?

Germà Bel: No tinc cap judici moral a fer sobre la gent que viu per sobre els seus possibilitats, mentre sigui sostenible perquè un altre li ho paga. El que hem descobert és que no ens ho paguen. Això sí que em preocupa. Llavors ens trobem casos com el de Grècia,
Coderch: Hem construït una societat sobre uns recursos que tard o d’hora no hi seran

que assumeix mentalment que no ha de pagar allò que deu perquè és culpa d’un altre. I aquest no és el model de societat on vull que el meu fill es faci gran. Simpatitzo més amb un model de conducció de l’economia en què pugui escollir en qüestions quotidianes i sigui responsable de les conseqüències de l’eleg·ció. Hi ha debats molt interessants a l’Estat espanyol que hem de plantejar de fons i de forma. És una desgràcia que algú es quedï sense habitatge perquè no pot pagar un crédit i el món no li cobreixi el deute. Però una societat sana no canvia les regles del joc a mig partit. No diu «vinga, ara tirarem enrere amb la dacció en pagament». No siguem ingenus. Això vol dir que els bancs han de ser ajudats i que els contribuents ho hauran d’acabar pagant. Em preocupa que en aquestes circumstàncies, les urgències — perquè hi ha gent que no està passant malament — ens impedeixin mirar què hem de fer per créixer i per crear llocs de treball. Però sobretot ens impedeixin veure que una societat sana es basa en fer contractes i respectar-los.

Marcel Coderch: A mi em preocupa, per exemple, la gran quantitat de solars que la banca va finançar durant la bol·lida immobiliària, que s’ha hagut de quedar, i que ara tienen un valor residual. Imagina’t el propietari d’un solar a qui un promotor va pagar dos milions d’euros que el banc li va prestar per fer 30 pisos, que ara no es faran. El propietari ja té els calers a la butxaca i, ara, és el mateix senyor qui exigeix que li paguem un interess elevat per finançar el deficit. A mi, això no em quadra. Realment són deutes que algú ha d’assumir? Ho ha d’assumir el contribuent que no va tenir-hi res a veure?

Germà Bel: Aquí al sud no hi ha responsabilitats, sinó culpables. Busquem algú a qui condemnar moralment. Al segle
XIVen els jueus, ara són els bancs i els alemanys. De bancs n’hauríem d’haver nacionalitzat uns quants, per començar. De fet, a d’altres països on la gent no re-muga tant ho han fet. Fixeu-vos en com ens hem arribat a queixar dels bancs i, tot i això, som el país on hi ha hagut menys baixes a les direccions.

Nati Adell: Com es pot trencar amb tot aquest engranatge en el qual estem immersos i del qual en som víctimes i causants al mateix temps? Com es pot començar a dibuixar una economia ba-sada no només en el totxo o en les grans estructures financeres especulatives?

Germà Bel: De penalitzar els homes ja no en diré res més. Però, per exemple, hi ha bancs que no han necessitat ajuts públics, i d’altres que sí. Aquesta última, acostumen a ser bancs intervinguts per partits. En general, caixes controlades per diputacions provincials i per gent que ha maniat amb milions d’inde-mnitzacions. Ens seguim queixant o fem alguna cosa? La gent té e: que vol i, si vol solucions, haurà d’haver-hi canvis. Parlo d’actituds davant la vida i no de mesures de política econòmica. A partir d’aquí, podem anar parlando de políti ques en diferents àmbits, però primer hem de decidir si som una societat de responsables o d’irresponsables. Quan tres pots cometre errors, però no és pe-cat equivocar-se, tens dret a fracassar, però sempre assumint-ne les conse- quències. Per tant, si no creixem com a persones, no podem créixer com a país. Cal un canvi d’actitud basat en l’esforç, el mérit i l’excellència i, sobretot, la responsabilitat.

Marcel Coderch: De totes maneres, no hi ha societat més individualista que Estats Units. I als Estats Units, la dació és la norma, no l’excepció.

Germà Bel: Però als Estats Units els costos dels crèdits hipotecaris són el doble que a l’Estat espanyol a conse- quència, precisament, de la dació en pagament. Ull, igual això és socialment assumible, però jo prefereixo que no. Per cert, és curiós l’enfocament negatiu que es dóna al concepte d’austeritat, per mi, igual que discussió, crítica o risc, té atributs positius. La forma com diem les coses diu molt. Som una societat excessivament paternalista, amb mas- sa peixos i poques canyes. El sistema educatiu l’hem fet bastant bé. Tenim uns resultats millors del que ens pen-sem. El problema és que la gent es mira amb nostàlgia el seu passat, ni projeccta irrealitats. Per això, diu que cada vega-da va pitjar, quan cada vegada va millor. Només cal estar en el sistema educatiu per saber-ho.

Marcel Coderch: És cert que el sistema educatiu té mancances i ho dic per ex-periència personal. La meva filla, que és llicenciada en Biologia, el dia que es va anar a fer una hipoteca li vagà haver d’explicar com funcionava el sistema fi-nancer i es queixava que mai li haguessin ensenyat uns coneixementsmins sobre el tema. El sistema educatiu hauria d’aportar-te la informació bàsica i elemental per ajudarte a mou-rt en la societat que vivim.

Germà Bel: També s’hauria de fer Dret Civil.

Marcel Coderch: I una altra cosa, tots portem diners a la butxaca. És una cosa fonamental avui en dia, però molts pocs entenen com funciona el sistema mo-netari. Qui crea el diner? Pots dir hem de canviar el sistema de creació de diners.

Nati Adell: Hem de reajustar l’estat del benestar? Ha de continuar sent la col- lumna vertebral de la nostra societat però sense tantes opulències?

Germà Bel: És obvi.
Bel: Si no creixem com a persones, no podem créixer com a païs. Cal un canvi d’actitud basat en l’esforç, el mèrit, l’excel·lència i, sobretot, la responsabilitat.

**Marcel Coderch:** Per mi no és tan obvi.

**Germà Bel:** El que no és tan obvi és el tipus d’ajustament que cal fer. Però caldrà ajustar-lo perquè desafortunadament, una persona gran gasta en salut, normalment, vuit vegades més que la mitja de la societat. Té problemes de dependència importants i la població a Catalunya i a l’Estat espanyol està començant a envellir. Per això hi ha gent que, d’una forma una mica indocumentada, diu que tenim un sistema sanitari barat. S’han pogut assolir uns estàndards de qualitat importants amb un cost relativament baix perquè l’envelliment ha arribat més tard que a d’altres països d’Europa. Però d’ajustament, n’hi haurà per dues bandes. La despesa s’ha de fer més eficient, cosa que vol dir desengraixar els mecanismes. És bàsicament el que s’està fent ara amb les retallades en salut, a diferència del que passa amb l’educació. I pel que fa als ingressos, hem de decidir la combinació d’impostos que exigirem, què cobramrem per sostenir un determinat nivell de serveis públics i com ingressarem els recursos, via impostos o via taxes específiques a l’usuari. Però ara tenim masses restriccions per discutir d’ingressos perquè la prioritat és discutir sobre la despesa i el greix. Hem estat molts anys ingressant d’una forma anormalment alta, que ens semblaia estable i no ho era. Això ha passat a tothom: a les famílies, a les empreses i al sector públic. No és una qüestió de bons i dols. I quan ingressos molts recursos i et penses que són per sempre, acaben malgastant i crees molt greix. Al final no saps què és greix i què és muscle.

**Nati Adell:** El primer que ha de fer dieta és l’administració?

**Germà Bel:** Primer són els privats, que l’atur ha pujat a cinc milions de persones a l’Estat espanyol. La primera dieta és estar a l’atur i acabar la prestació. Haver de recórrer al subsidii i no trobar feina. L’administració ve després.

**Marcel Coderch:** D’acord que cal ajustar, però hi ha moltes maneres de fer-no. Sobretot caldrà ajustar molt si abans no s’ajusten d’altres coses. Al cap a la fi, això és una decisió social. Volem o no volem una societat on l’educació i la salut siguin un servei bàsic que estiguin a l’abast de tothom? Tornaré a posar l’exemple de la meva filla, que ara viu als Estats Units, Ha tingut una infecció d’orina i ha anat a comprar unes pastilles. Li han cobrat 300 dòlars. Suposo que ningú ho vol això...

**Germà Bel:** No he trobat ningú que defensi les retallades i vulgui el model d’Estats Units. En canvi, sí que he trobat gent contrària a les retallades que vol el model de Grècia o Islàndia. La pregunta és: sense els ajustaments no estem anant cap aquí? Hi ha gent a qui no li importaria. Són els que defensen que no s’ha de fer res i que els nostres fills marxaran a Holanda perquè sabran angles i seran productius. Crec que hem de fer les discussions sobre bases reals. El sistema dels Estats Units és bastant indesitjable en termes de salut perquè ho fan tant malament que els resulta molt car atendre la gent. Però ningú es mor al carrer. Estic d’acord que només parlem de retallades parlem d’una decisió social. Podem decidir no retallar i, tanmateix, augmentar un 5% la despesa pública. Llavors hem de començar a decidir amb quins impostos aconseguirem diners, perquè a fora no ens els deixaran.

**Marcel Coderch:** Aquest és el problema, que estem endurancets amb una moneda que no és nostra. L’euro és un experiment falit.

**Germà Bel:** El problema no és de moneda. El problema és que, quan parlem de Catalunya, estem parlant d’un país que
pràcticament no té potestats tributàries, que deu un de cada tres euros que es gasten, que no pot tocar l'impost de capital, que no pot tocar l'IVA i que només pot carregar sobre la part del treball de l'impost de la renda... Necessitem els mercats internacionals i estan sàcs! Llavors, com ens financem? Hi ha una única via potencial: un recàrrrec del 30, el 40 o el 50% sobre l'impost de la renda.

**Marcel Coderch:** Home, tornarem a pagar els mateixos de sempre, els treballadors amb nòmina.

**Germà Bel:** Per això estic d'acord amb tu i amb les retallades.

**Nati Adell:** La solució és la independència, llavors?

**Germà Bel:** La solució per la crisi no, però per poder tenir autonomia tributària sí, clar. És que són diferents qüestions. Grècia, en aquests moments, d'autonomia tributària no en té, i és un pais. Per tenir autonomia tributària has de tenir més poder.

**Marcel Coderch:** Per mi aquest és el problema de l'euro. Els Estats Units i Gran Bretanya, per exemple, tenen uns déficits molt més als que els nostres i, en canvi, no tenen problemes amb la prima de risc.

**Germà Bel:** Mentre puguin emetre dòlars i els hi comprin...

**Marcel Coderch:** No tenen problemes perquè tenen una moneda pròpia?

**Germà Bel:** No, perquè també en té Uganda. El que té Est-
Coderch: El problema és que estem endeutats amb una moneda que no és nostra. L'euro és un experiment fallit.

tats Units amb el dòlar, ho té Estats Units i no ho pot tenir ningú més. Ara bé, aquesta conversa m'agradaria tornar-la a tenir aquí a cinc o deu anys.

Marcel Coderch: Doncs la tendrem, l'euro podria ser una alternativa al dòlar, si fem el mateix que els Estats Units....

Germà Bel: Serà una alternativa si tot va bé. Si fem el mateix que els Estats Units ens passarà el mateix que a ells.

Marcel Coderch: Ells han viscut de renda tota la vida i sembla que els hi seguirà funcionant.

Germà Bel: No, de renda no han viscut perquè gasten un disbarat en portaus vions que és la funció per la qual els hi paguen països com Taiwan o Japó.

Nati Adell: I Catalunya cap a on ha de dirigir la mirada?

Marcel Coderch: Per buscar oportunitats consistentes, hem d'exportar fora de la Unió Europea.

Germà Bel: Hi ha països que amb la distribució futura del consum i de la compra per inversió prendran un paper que no es podien ni imaginar. Em refereixo als BRIC, sobretot als més grans. Seguir pensant en termes de mercat europeu és part del passat. No dic que el mercat europeu no sigui important per Alemanya, de la mateixa manera que és ingenu pensar que Catalunya pot prescindir del mercat espanyol. Cap a on hem de caminar? El futur augmentar el grau d'intercanvi amb la resta del món i rebaixar-lo respecte l'Estat espanyol. Això t'alliberà de dependències. El futur comercial d'Europa, ho hagin entès molts països europeus o no, no és fer un mercat interior protegit. Crec que els alemanys han entès que el proteccionisme porta a la guerra.

Nati Adell: Però les nostres empreses estan preparades per abordar tot això?

Marcel Coderch: Són de les que estan més ben preparades de l'Estat.

Germà Bel: La gent està endeutada, per tant no augmenta la demanda interna i hem d'exportar. Des del punt de vista de vocació i de sistema de producció, qui està més ben preparat és Catalunya, i això és una bona notícia.

Marcel Coderch: Històricament, els països menys desenvolupats eren mercats per la nostra producció, i ara resul-
Bel: Quan ingresses molts recursos i et penses que són per sempre acabes malgastant i crees molt greix. Al final no saps què és greix i què és muscle.

ta que són la nostra fàbrica i som nosaltres qui els compro la seva producció. S’ha girat completament, però el sistema econòmic s’ha mantingut perquè té una capacitat d’adaptació increïble.

Germà Bel: El món no està en crisi, és molt important tenir-ho en compte. No més estan en crisi les economies més desenvolupades. Està present que l’any que ve l’economia mundial creixi un 4,2%, tot i que al final potser serà una mica menys. El món no està en una depressió com la dels anys trenta. Crec que hauriem de ser menys eurocentristes i entendre que no tots els països estan en crisi. Per què té problemes Itàlia? Perquè és un país ràpid. Quan no reglamenten tot, fas que tot sigui molt difícil de canviar, Llavors és situar en el camí de la decadència. A Catalunya, els darrers anys s’ha pensat que cada cosa es resoldria amb una regla. Per gestionar un projecte de recerca, no m’estranya que hi hagi gent que se’n torni als Estats Units si t’has d’estar tot el dia omplint paperassa! Mal tens un sí o un no definitiu per impulsar el projecte… Això molestava els investigadors i dificultava la situació econòmica. Hi ha molta gent que simplement deixa d’arribar i deixa de fer, o se’n va a d’altres llocs a fer-ho. I hi ha moltes coses per canviar, és a dir, el rescat comença per nosaltres mateixos.

Marcel Coderch: En general, la situació la veig complicada. I no veig com les polítiques actuals ens poden acostar a la solució.

Germà Bel: No hi ha «la» solució. De coses a canviar, a Catalunya en tenim algun exemple vergonyós. És patètic que els turistes de Barcelona no trobin cap botiga oberta els diumenges que no sigui de souvenirs. Hi ha moltes coses que hem de canviar abans de plantejar-nos demanar suport extern. És evident que tenim poc marge de maniobra perquè bona part de la legislació és espanyola —i tant de bo fos europea—, però això no vol dir que no poguem fer res. El que et fa petit és no assumir les teves pròpies responsabilitats.

Marcel Coderch: Tot i que el futur és molt incert, i que no està clar el camí, penso que Catalunya sí que pot sortir-se’n tenint en compte el que hem dit: l’única manera d’abaixar el deute és exportant. I si això ho sumem a l’eliminació del dèficit fiscal, és a dir, a aconseguir que Catalunya tingui el control de la seva economia, estariem en una situació de les més avantatjoses dels
estats o les regions europees. La solu

ció sobiranista ens situa en una posició

privilegiada per sortir de la crisi.

Germà Bet: També dependrà de com

ho governem, perquè el govern pres

supostari de 2010 va ser terrible. Quan

tu només ingressos poc més de dos de

cada tres euros dels que et gastes i no

tens mecanismes futurs per millorar els

ingressos, estàs portant el teu país a la

faliça.

Marcel Coderch: Això és el mateix que

ha fet tothom per mitigar la recessió

provocada per la crisi financera.

Germà Bet: Quasi ningú ha deixat de

debre ben bé un de cada tres euros que

ha gastat, i si ara hem de pujar els im-

postos per evitar retalíades alegram

tot el nostre sistema productiu, i llavors

no exportarem per tancament. Ara que

la gent té problemes per tenir crèdits,

que la gent ha d’exportar, que el merc

cats estan secs... l’alternativa quina

és, apurar els impostos? A mi, com a

socialdemòcrata no em fa por perquè

crec que tenim un nivell impositiu baix.

El problema és no equivocar-nos en la

pressió fiscal a Catalunya. Avui hi ha

coca gent pagant impostos, no tant pel

fou, sinó perquè estan a l’atur. I arribat

el moment, segurament, seria partidari

de més pressió fiscal per tenir més ser-

veis. Ara bé, el govern de Catalunya no

té instruments que ens permetin utilitz

ar ni l’IVA ni aquest tipus d’impostos.

Marcel Coderch: Però també has de de-

dicar una part de l’esforç a mirar si pots

canviar aquest marc perquè, si no, sem-

pre serem al mateix lloc.

Nati Adell: Per acabar, feu una pinzella-

da de l’àrea energètica i d’infraestruc-

tures en relació a un model que respon-

gui a una societat més equilibrada, més

sostenible, més rica i més productiva.

Germà Bet: Crec que a la Xina, la Índia,

i el Brasil, la idea de no créixer els hi
deu semblar una mica estranya. I crec

que les societats occidentals no ac-

ceptaran de créixer perquè creixin els

altres. Estic d’acord que l’energia i els

seus costos no seran els que eren. Se-

gurament anirem a modalitats de cre-

ixement que hauran de ser molt més

eficients en l’ús d’energies, com quan

a la dècada de 1970 vam aprendre a

ser molt més eficients en l’ús del pe-

trol. Una cosa bona que té el mercat és

que la gent, si el petroli s’encareix molt,
busa alternatives i algú acaba trobant

d’altres fonts energètiques.

Marcel Coderch: Hi ha un problema

en termes de consum energètic que

és que el creixement com l’hem vingut

conheixt fins ara és insostenible. Els

preus de l’energia aniran en augment i

això, en un món on hi ha 2.000 milions

de persones que aspiran a consums

semblants al nostre, simplement, no

és viable. Posa en dubte que sortim

de la crisi tornant a créixer, perquè em

fa l’efecte que no serà posible fer-ho

c om ho hem vingut fent fins ara. Per

tant, segurament hem d’aprendre a

construir un sistema econòmic que pu-

gui viure sense créixer tant. Aquest és el

repte fonamental.

Germà Bet: Crec que hi haurà una com-

binació d’adaptació i canvis, però és

molt difícil predir i reglemtar com

s’aniran produint.

Nati Adell: Sobre infrastructures, alg

una cosa a comentar?
Germà Bel: És molt senzill de dir, però no sé si és senzill de fer: l'economia catalana i l'espanyola són economies madures en infraestructures. Per tant, tot i que hi hagin algunes actuacions singulars que puguin ser necessàries, en promig tenim sobredotació. Evito donar les dades, perquè són conegudes. Per tant, avui és un bon moment per parar i pensar, sobretot quan portes dotze o treze anys sense fer-ho. És una cosa que no és obligatòria però és recomanable.

Marcel Coderch: Quan veia com feien tots aquests aeroports dels, estava bé, tindrem pàrquings per quan els avions deixin de volar per manca de demanda...

Germà Bel: Però és clar, quan tens tants o més pàrquings que avions...

Marcel Coderch: Perquè hi havia la idea que això només podia anar a més. S'havia de donar als constructors una alternativa als pisos.

Germà Bel: I com que aigü t'ho paga... Com deia, el que hem de fer és parar i pensar. S'ha suspès la construcció del tram de la línia B del metro —la línia més llarga d'Europa, que s'està convertint en l'AVE català—, cosa que és una gran idea, perquè ningú té massa clar què s'havia de fer amb això quan estigués obert. El més important no és pensar quant ens hem gastat aquest tram, sinó, quant ens falta per gastar. Les coses no poden ser per sempre. No tot el que s'ha començat s'ha d'acabar. Això fa vergonya a nivell de govern, perquè és una mica ridicul, però hem de donar-nos a nostres mateixos el dret al fracàs, i, per tant, hem d'assumir certes correccions de rumb. Ara podem parlar d'actuacions: una estació d'AVE i un aeroport a cada capital de província, i a cada vegueria un aeroport i un tren, menys al Pirineu... els plans territorials de Catalunya eren això. El que no és normal és que l'Estat espanyol sigui el país que té més dotació en infraestructures i sigui el que té menys òs. Potser aquesta forma de fer no està dissociada amb tenir un 20% d'atur. Hem de gastar tants diners a l'any mantenint operatiu l'aeroport de Lleida? És clar, ara resulta ridicul tancar algunes coses.

Marcel Coderch: És una assignació de recursos extremadament ineficient.

Germà Bel: És el cost d'oportunitat. Què fas i què costa? I aquest quocient és la productivitat. I si et surt positiu has de mirar si en una altra cosa faries més. Socialment, no és massa més que la suma del que fem cada dia tots nostres, més algunes coses irrelevants o intranscendents.

Nati Adell: I tot això ens dibuixa una societat millor per la ciutadania?

Marcel Coderch: Potser haurem d'aprendre a viure més bé d'una manera diferent. Potser haurem de posar en qüestió el propi concepte de progrés.

Germà Bel: Segurament no hi ha una prescripció sobre què és millor. Però és millor allò que la gent pot triar. I triar, comporta ser responsable de les teves decisions. No hag de fer per què triar més d'això, més d'allò o més d'allò altre, és una qüestió de mètode. Volem una societat que potmet el màxim ventall d'elecció als seus membres.

Marcel Coderch: Però informada, no deformada.

Germà Bel: Hi ha el dret a equivocar-se. Ser responsable de les teves decisions és la millor medicina per l'excés d'errors. D'errors sempre n'hi hauren perquè ningú és perfecte. Ara bé, tan sistemàtiques i en la mateixa direcció ja no és un error, sinó un biaix.
Marcel Coderch: Per mi el que no està clar és que la recerca de la millora individual comporta, necessàriament, una millora col·lectiva. Penso que aquest plantejament fet per Adam Smith s'ha de tornar estudiar.

Germà Bel: Per ser precisos, Smith diu que la recerca del benestar individual és una forma de millorar el col·lectiu en certes circumstàncies.

Marcel Coderch: Evidentment, posa unes restriccions morals.

Germà Bel: Quan no estàs perjudicant ningú amb les teves accions, no t'han de dir el que has de fer. La base és que cada persona sap quines són aquelles coses que la faran viure millor. Per això estem tots d'acord amb què els xiquets tinguin un nivell d'educació, de vegades independent dels seus pares. No hi ha res perfecte, però és molt important i és un plantejament filosòfic explicar-se a un mateix quina és la seva base, i la meva base és que els individus l'en cercen i s'equivoquen, i és molt important que triïn, i per tal que s'equivoquin menys, és molt important que les eleccions portin les responsabilitats a les seves conseqüències. I a partir d'aquí anem construint d'altres coses.