**fast fashion**

Ο όρος fast fashion ή στα ελληνικά «ταχεία μόδα» χρησιμοποιείται για να περιγράψει φθηνά ρούχα που πάνε σύμφωνα με τις τάσεις της μόδας και αυτό έχει ως συνέπεια συχνά αυτά τα ρούχα να «φεύγουν» γρήγορα από την μόδα. Πολλές εταιρείες ένδυσης χαμηλού κόστους εισάγουν νέα προϊόντα πολλές φορές τη βδομάδα έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τα τρεντς. Όλοι μας αν κοιτάξουμε τη ντουλάπα μας θα δούμε ότι πολλά από τα ρούχα μας προέρχονται από εταιρείες ταχείας μόδας. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα;

 Πρώτα από όλα το fast fashion κάνει κακό στο περιβάλλον. Η βιομηχανία της μόδας είναι πλέον η δεύτερη μεγαλύτερη γεννήτρια ρύπανσης στη Γη μετά το πετρέλαιο , με 300.000 τόνους χρησιμοποιημένου ρουχισμού. Και όταν τα ρούχα από φυσικές ίνες όπως το βαμβάκι καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, συμπεριφέρονται σαν σκουπίδια τροφίμων. Οι συνθετικές ίνες όπως ο πολυεστέρας και το νάιλον είναι ουσιαστικά κατασκευασμένες από πλαστικό - και δεν αποικοδομούνται καθόλου. Και οι δύο τύποι ρούχων θα έχουν λευκανθεί, βαφτεί και τυπωθεί με χημικά κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και μία φορά στον χώρο υγειονομικής ταφής, οι χημικές αυτές ουσίες θα διοχετεύονται στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα. Έτσι, για να φοράμε εμείς την τελευταία λέξη της μόδας, κυριολεκτικά δηλητηριάζουμε τον πλανήτη μας και κατά επέκταση τους εαυτούς μας.

Ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζονται αυτά τα ρούχα δεν μπορεί να κρατηθεί σε έλεγχο.  Οι εταιρείες ένδυσης χαμηλού κόστους, επωφελούνται και εκμεταλλεύονται πόρους - συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων - από χώρες όπως το Μπαγκλαντές, την Κίνα, την Καμπότζη και την Ινδία. Εκεί, το βαμβάκι καλλιεργείται από αγρότες που πληρώνονται με πολύ χαμηλό μισθό και εκτίθενται στα τοξικά φυτοφάρμακα που χρειάζονται για να προστατεύσουν τη μοναδική πηγή εισοδήματός τους. Το ύφασμα που παράγεται από αυτό το βαμβάκι στη συνέχεια ράβεται με «σκλαβιά» - δηλαδή ενήλικες και παιδιά που εργάζονται συνήθως 14 ώρες την ημέρα, 6 ημέρες την εβδομάδα σε μη ασφαλείς συνθήκες, για να κερδίσουν μόλις $ 21 το μήνα. Οι εργαζόμενοι στην κλωστοϋφαντουργία εκτίθενται επίσης σε καρκινογόνες χημικές βαφές που χρησιμοποιούνται στα υφάσματα - τα οποία από μόνα τους προκαλούν τη δική τους περιβαλλοντική καταστροφή ...

Ας δούμε τον ποταμό Citarum στην Ινδονησία ως μελέτη περίπτωσης. Αυτός ο ποταμός έχει χρησιμοποιηθεί ως χημική χωματερή για χρόνια από κλωστοϋφαντουργικά εργοστάσια που ευθυγραμμίζουν τις ακτές του. Πρόσφατα, η Greenpeace ανέλυσε το νερό της και διαπίστωσε ότι έχει μολυνθεί με μόλυβδο, υδράργυρο, αρσενικό και εννεϋλοφαινόλη (βαφή ενδοκρινικού διαταράκτη που έχει απαγορευτεί από την ΕΕ λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Και αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα μεμονωμένο γεγονός. Κάθε χρόνο, πάνω από μισό τρισεκατομμύριο γαλόνια φρέσκου νερού μολύνονται σε υφάνσιμα υφάσματα και στη συνέχεια απορρίπτεται, χωρίς επεξεργασία, σε ποτάμια όπου τελικά θα μολυνθεί η θάλασσα. Δυστυχώς, αυτή η ρύπανση των υδάτων δεν σταματάει μόλις τα ρούχα τοποθετηθούν με ασφάλεια στην ντουλάπα σας. Κάθε φορά που πλένεται ένα ρούχο από πολυεστέρα ή νάιλον, μικρές πλαστικές μικροΐνες ρίχνονται στις αποχετεύσεις μας, παίρνοντας μαζί τους ακόμη περισσότερα χημικά και μικροπλάσματα.

  Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι εμείς οι καταναλωτές να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Δηλαδή, οι καταναλωτές έχουμε πολύ περισσότερη δύναμη από ό, τι πολλοί από εμάς συνειδητοποιούμε - και κάθε φορά που αγοράζουμε αυτή τη «γρήγορη μόδα», δημιουργούμε τη ζήτηση γι 'αυτό. Επιδοκιμάζουμε αυτές τις πρακτικές. Λέμε ότι αυτό είναι εντάξει από εμάς. Αλλά μπορούμε να έχουμε την δική μας κρίση και να επιλέξουμε κάτι καλύτερο από αυτό. Ανθρώπινη εκμετάλλευση, χιλιάδες τόνοι μη βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, ρύπανση των υδάτινων οδών, θάνατος της υδρόβιας ζωής, κατάρρευση των εκκολαπτόμενων κλωστοϋφαντουργικών βιομηχανιών και εξάντληση των φυσικών πόρων για χάρη ενός μπλουζάκι 10 ευρώ; Ένα μισό δισεκατομμύριο γαλόνια. Ένα έτος. Σε ρούχα. Όταν άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο πεθαίνουν κάθε λεπτό από το πόσιμο νερό.

Πηγές / βιβλιογραφία :

<http://www.greenimpact.group.shef.ac.uk/wordpress/the-problem-with-fast-fashion/>

<https://www.youtube.com/watch?v=fR7bXsoNwwE>

<https://www.savoirville.gr/fast-fashion/>