**RECEPTORS D’UNA HERÈNCIA ENVERINADA**

Hem estat tots i totes enganyats. A la meva generació se'ns va dir que sent bones persones, tenint molts estudis i fent sempre allò que és correcte ens aniria la vida la mar de bé. Amb els anys te n'adones que no és així ja que em rebut l'herència d'aquells que s'han dedicat a estafar, robar i destrossar la nostra societat per un interès merament personal.

Paral·lelament, el jovent ha de marxar de la seva ciutat per no poder comprar o llogar un pis, el cost de la vida va pujant sense parar perquè nosaltres hem de pagar els deutes que han contret les generacions anteriors etc. Podria citar mil exemples més de factors de la nostra vida que no em escollit però que ens lliguen com a individus i com a societat.

Aquesta cançó vol posar de manifest que com a mínim som conscient d'aquests fet ja que tenir consciència d'un problema sempre és el primer pas per solucionar-lo. Ens en sortirem.

**LLETRA**

Conseqüències de mentides,  
Que ens van vendre de petits,  
Ens ho donaren tot,  
Menys la força per decidir.  
  
Un estafa o bé un engany,  
Vam caure a dins del parany,  
Dels que s'omplen la boca pregonant.  
  
Perquè no tenim la culpa,  
Del què passa en aquest sac,  
Perquè som fruits d'una herència pobra,  
La qual no vam triar,  
Mira'm a mi, tot el que tinc,  
Són valors sense valor.  
Digues-m'ho a mi, saps el que dic  
Receptors de l'opressió.  
  
Conceptes amb moral dubtosa  
Mirant de controlar.  
De tenir-nos estancats i muts  
  
Perquè no tenim la culpa,  
Del què passa en aquest sac,  
Perquè som fruits d'una herència pobra,  
La qual no vam triar.  
Mira'm a mi, tot el que tinc,  
Són valors sense valor,  
Diga-m'ho a mi, saps el que dic,  
Receptors de l'opressió.  
  
Només cal llegir, només cal sentir,  
No fer-los ni cas, ni dona'ls-hi pas,  
És a les nostres mans.  
  
I tots sabem qui són ells,  
Venedors de somnis buits,  
Gaudint als seus despatxos  
De les joguines que han creat.  
Mira'ls a ells, ves contra ells,  
Que no tenen cap valor.  
Diga'ls-ho a ells, no són els reis,  
Creadors de l'opressió.  
  
Perquè no tenim la culpa,  
Del què passa en aquest sac,  
Perquè som fruits d'una herència pobra,  
La qual no vam triar.  
Mira'm a mi, tot el que tinc,  
Són valors sense valor.  
Diga-m'ho a mi, saps el que dic  
Però anirem endavant.

[PDF](https://www.printfriendly.com/)