
**Leire Escajedo, Julen Zabalo eta Igor Filibi**

**(ed.)**

Demokrazian sakontzea

eta parte hartzea,

hainbat eskalatan



****

**Azaleko irudia**: Miren Ariño Altuna. Lanaren izenburua: SAREAK. Bitartekoa: akuarela . Lekua eta data: Donostian, 2022ko maiatzaren 8an egina.

**Edizio-laguntzaileak**: Silvia Tomás Tomás eta Iñaki Zaldua-Calleja

Leire Escajedo, Julen Zabalo eta Igor Filibi

(ed.)

**Demokrazian sakontzea eta parte hartzea,**

**hainbat eskalatan**

***EGILEAK (alfabetikoki)***

Igor Ahedo Gurrutxaga

Amalur Álvarez

Mila Amurrio Vélez

Miren Ariño-Altuna

Leire Azkargorta

Jon Azkune

Ainhoa Berasaluze

Noemi Bergantiños Franco

Igor Calzada

Saúl Curto-López

Idoia Del Hoyo Moreno

Maddalen Epelde-Juaristi

Leire Escajedo

Igor Filibi

Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe

Jule Goikoetxea

Izaro Gorostidi

Iker Iraola Arretxe

Ane Larrinaga Renteria

Ainhoa Lasa

Iago Lekue

Zesar Martínez

Jone Martínez-Palacios

Gorka Moreno

Onintza Odriozola Irizar

Andere Ormazabal Gastón

Charo Ovejas-Lara

Argimiro Rojo

Eneko A. Romero

Imanol Telleria

Luis Miguel Uharte Pozas

Javier Uncetabarrenechea

Miriam Ureta

Unai Vázquez

Tomás R. Villasante

Ander Vizán-Amorós

Julen Zabalo

Iñaki Zaldua-Calleja

Nerea Zubillaga-Herran

Uxue Zugaza Goienetxea

****

**AURKIBIDEA**

**Kapitulu editoriala. Tokikotik globalera, Demokraziak herritar aktiboak behar ditu** Julen Zabalo, Leire Escajedo eta Igor Filibi 7

**Eredu demokratiko kosmopolita bat aurkitzeko erronka** Argimiro Rojo 16

**I. ATALA**

**Neoliberalismoak demokraziarengan duen eragina**

**Merkatua, kapitala eta herritarren parte-hartzea: neoliberalismoaren eragina demokratizazio-prozesuetan** Jone Martínez-Palacios, Andere Ormazabal Gaston eta Igor Ahedo Gurrutxaga 31

**Demokrazia, merkatura edo gatazkara bideratuta? Oinarri juridiko-konstituzional berrien bila, bidezko ordena sozial eta ekonomiko baterako** Ainhoa Lasa, Leire Escajedo 48

**Hirien suntsipen sortzailea eta demokratizaziorako aukera berriak aztertzen** Iago Lekue eta Imanol Telleria 62

**Sindikalismoa eta demokratizazioa kapitalismo globalean: euskal kasua.** Jon Azkune, Eneko A. Romero eta Jule Goikoetxea 74

**II. ATALA**

**Parte-hartze era berriak mendebaldeko demokraziaren eskala ezberdinetan**

**Datafikazio Estrategia Emantzipatzaileak** Igor Calzada 89

**Krisia eta berrikuntza demokratikoa integrazio-prozesuan: subiranotasun europar baterantz.** Javier Uncetabarrenechea eta Igor Filibi 97

**Herrien Nazioarteko Biltzarra (HNB): herri-mugimenduak koordinatzeko nazioarteko proposamena** Leire Azkargorta eta Unai Vazquez 116

**Herri-boterea, eraldaketa demokratikorako subjektu gisa. Demokrazia komunala eraikitzeko subjektua, proiektua eta prozesua**. Saul Curto-López eta Luis Miguel Uharte Pozas 127

**III. Atala**

**Parte-hartze estrategiak eta Euskal Gizartearen zenbait esperientzia**

**Erabakitzeko eskubidea: estatu berriak sortzeko bide demokratikoen bila** Ander Vizán-Amorós, Amalur Álvarez eta Julen Zabalo 147

**“Zer da guretzat parte-hartze politikoa?” Euskal gazte aktibisten herritartasun-praktika performatiboak** Ane Larrinaga Renteria, Mila Amurrio Vélez, Iker Iraola Arretxe eta Onintza Odriozola Irizar 164

**Gizarte-zerbitzuen dimentsio komunitarioa: demokratizaziorako aukera parte hartzearen bidez** Nerea Zubillaga-Herran eta Noemi Bergantiños Franco 185

**Etorkinen integrazio pertzepzioa eta parte hartze soziopolitikoa** Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe eta Gorka Moreno Marquez 197

**IV. ATALA**

**Mendebaldeko demokrazia(k) aztertzeko metodologiak eta esparru epistemologikoak**

**Transdukzioko estrategietarako metodologiak** Tomás R. Villasante 210

**Gainbegiratzea: jardun profesionala hobetzeko eta ezagutza sortzeko tresna**. Maddalen Epelde Juaristi, Ainhoa Berasaluze Correa, Miren Ariño Altuna eta Charo Ovejas 226

**Intersekzionalitatea sakontze demokratikorako ikerketa-tresna gisa: teoria eta adibideak** Idoia Del Hoyo Moreno, Miriam Ureta García eta Uxue Zugaza Goienetxea 244

**Parte hartze politikoa eta ekintza kolektiboa: herri-ekimenaren eta administrazio publikoaren arteko harremanak** Zesar Martínez, Izaro Gorostidi eta Andere Ormazabal 256

**V. ATALA**

**Funtsezko kontzeptuak Demokrazian eta Parte-hartzean hainbat eskalatan murgiltzeko** Iñaki Zaldua-Calleja 271

**AIPAMENAK** 304

## Kapitulu editoriala. Tokikotik globalera, Demokraziak herritar aktiboak behar ditu

Julen Zabalo, Leire Escajedo eta Igor Filibi

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

**1. Irakaskuntza/ikaskuntza, tokikotik globalera demokrazia sendoagoa izan dadin**

Demokraziak ez du bere unerik onenetakoa bizi. Duela gutxi egindako elkarrizketa batean, “Demokraziaren gainbehera. Autoritarismoaren sedukzioa” liburuaren egile Anne Applebaumek irmoki adierazten zuen demokrazia maila globalean ahuldu izanaren sintomak nabariak direla, eta beste garai batzuetan ez bezala, ahulezia hori ez dela soilik azken demokrazietan ikusten, baizik eta tradizio demokratiko zabala duten Ipar Amerikako eta Europako herrialdeetan ere sintoma horiek nabaritzen ari direla. Gainbeheraren ideia hori, ahultasun-sintomen eta hori islatzen zuten fenomenoen azterketarekin batera, topiko errepikakor bihurtu da azken hamarkadan, COVID-19aren pandemiak areagotuta bereziki. Demokraziaren etorkizuna, Anne Applebaumek gaineratzen zuenez, ezin da jada idatzitzat jo; hark irautea edo ez irautea, egileak dioenez, horretarako hartzen diren erabakien araberakoa da.

Erabaki horien artean, zalantzarik gabe, pentsamendu kritikoko trebetasunak sustatzea dago, eta, bereziki, kontzientzia demokratiko gisa deskribatu dena (Abdi, Carr, 2013). Historiako une honetan, inoiz baino premiazkoagoa da herritartasun eta demokrazia kontzeptuak sakon aztertzea, eta ikuspegi horien nagusitasuna zalantzan jartzea; izan ere, ikuspegi horiek demokraziari buruzko ustezko ideiak erabiltzen dituzte politika neoliberalen posizioa berresteko.

Lan hau UPV/EHUko hogei bat irakaslek idatzi dute, beste herrialde batzuetako aditu gonbidatuen parte-hartzearekin, eta demokraziaren kontzientzia sakoneko herritar kritikoen prestakuntzan lagunduko duten materialak euskaraz ematea du helburutzat. Kapitulu bakoitzak, xehetasunez aurkeztuko den moduan, dimentsio kontzeptual eta/edo teoriko praktiko berriak lantzen ditu, sakontze demokratikoan ez ezik, askotan, partaidetzako esperientzia pertsonal eta komunitarioetan ere oinarrituta. Esan daiteke liburu honen egileek, inolako salbuespenik gabe, beste demokrazia bat, benetako demokrazia bat, posible dela sinisten dutela. Hori da, halaber, Parte Hartuz ikerketa-taldea inspiratzen duen printzipioetako bat, eta talde horretatik sortu da ikasmaterial horiei forma emateko euskarria eta inspirazioa. 2002az geroztik, talde horrek ezagutza-arlo desberdinetako dozenaka ikertzaile bildu ditu, betiere gizarte-zientzien barruan, eta ikerketak bideratu ditu, bai arlo akademikoan, bai dibulgazioan, beste gizarte-mugimendu batzuekin lankidetzan aritzeaz gain.

Ez da erraza demokrazia definitzea. Demosen (herria) eta kratoen (boterea) gainean eraikitako ikuspegi klasikoak eta oinarrizko printzipioek zerbait sinplea diruditen arren (Popper, 1945), ez dago adostasunik termino horren definizio zehatzean. Esparru-kontzeptu hori ez da soilik erakundeen funtzionamenduan eta herritarrek erabaki politikoak hartzen parte hartzeko mekanismoetan proiektatzen, baizik eta harreman sakona du berdintasuna-desberdintasuna, adierazpen-askatasuna, justizia, pobrezia edo hezkuntza bezalako fenomenoekin, beste askoren artean (Krauss, 2016). Egia esan, definizioa bera sistema demokratikoak bideratu nahi duen eztabaida politikoaren parte dela esan daiteke.

Demokrazia definitzeko dauden arazoei emaitzak eta bilakaera ebaluatzeko zailtasuna gehitu behar zaizkie. Demokrazia modernoa bere bertsio liberal eta erradikalen artean tenkatuta eta alternatiba erreakzionarioek setiatuta, etengabe hedatu da geografikoki planetan zehar. Aldi berean, kapitalismoa korporatibo bihurtu da. Azken hamarkadetan, ideia neoliberalen nagusitasunaren testuinguruan, gizarte-estatuaren eta arlo publikoaren kontzepzioaren higadura nabarmena izan da. 2008ko krisiak, zeinak kapitalismoa uzteko edo birsortzeko beharra planteatzera eraman baitzuen, ez dirudi ikasgai esanguratsurik ikasteko balio izan duenik.

Bestalde, muturreko joerak eta joera autoritarioak areagotzeko arrisku ziurra dago, eraginkortasunaren eta segurtasunaren, demokraziaren eta eskubideen arteko eztabaida faltsuak markatutako giroan. “Estatura itzultzeko” tentazioa sortzen ari da, baina ez estatu sozialera, baizik eta XX. mendeko estatu indartsu eta autoritariora, birzentralizatuta eta eskala politiko transnazionalak (baina ez ekonomikoak) zalantzan jarrita. Berrikuntza kontzeptuaren zentraltasuna ere aipa daiteke, baina ekonomia- eta teknologia-eremuetara mugatuz, eta espazio publikoan eta instituzionalean duen irismena funtzionaltasun- eta efizientzia-irizpideak betetzera baldintzatuz, ikusmolde neoliberalen arabera. Lan honen bidez, erabaki eta estrategia horiei buruz hausnartzen lagundu nahi da, demokrazia egokitzeko, bizirauteko eta garatzeko.

Interes akademiko handia pizten duen demokrazia kontzeptuaz ari gara. SCOPUS datu-baseak 90.000 dokumentu baino gehiago eskaintzen ditu termino horri buruzko bilaketetan, eta 90eko hamarkadaz geroztik gai horri buruzko interesa gero eta handiagoa izan dela ikus daiteke, XXI. mendeko bi krisi global garrantzitsuenen inguruan esponentzialki biderkatuz: 2008ko krisi ekonomikoa eta COVID-19aren pandemia. Beste datu-base zientifiko batzuetan bilatzeak, Web of Science izenekoan, kasurako, emaitza konparagarriak eskaintzen ditu, goranzko interesa eta demokrazia erakutsiz (Bornmann eta Mutz, 2015). Bilakaera horretan nabarmendu beharreko beste ezaugarri bat da ikasketa-eremuak eta demokraziaren gaikako espazio konplexurako hurbilketak dibertsifikatu egin direla.

Hain zuzen ere, obra honetan premisa hau dugu abiapuntu: euskal gizartea talaia pribilegiatua da demokrazia garaikidearen forma eta eskala emergenteei heltzeko. Beste lan-metodologia batzuekin partekatzen du Mendebaldeko gizarteek aurrean dituzten arriskuetan eta gabezietan sakontzeko nahia. Erronka handia da, inondik ere, testuinguru berri honetan, zeinean demokrazia gainbeheran baitago, eta bestalde, demokrazia klasikoaren kontzeptuak eta tresnak asebetetzen ez dituzten eskala politiko berriak sortzen ari baitira. Baina elementu bereizgarri garrantzitsua ere aurkituko dugu ondoko lerrootan, izan ere, lanok tokikotik globalera bitarteko eskaletan proiektatuta daude, eta gaur egungo euskal gizartearen estrategia, esperientzia eta ikuspuntuak dituzte erreferentzia nagusi.

Hainbat arrazoi direla medio, interesgarria da demokrazia aztertzeko fokua Euskal Herrian jartzea. Hasteko, kokapen bera bereziki erakargarria da aztergai gisa: Mendebaldeko Europaren barruan, iparraldeko eta hegoaldeko estatu banatan kokatzen da. Iparraldeko partean dagoen zatia txikiena da, eta hegoaldean geratzen dena, aldiz, handiena lurraldez eta populazioz, baina hegoaldean egonda ere, motor ekonomiko eta politiko garrantzitsua da.

Berezitasun horietatik harago, euskal gizartea aspalditik benetako laborategi sozial eta politikoa izatetik dator interes nagusia. Identitatearen gaia izan da, agian, arreta handiena jaso duena, zalantzan jarri baitu munduko egituraketa politikoaren oinarrietako bat: ezarritako estatuak direla erreferentziazko esparru politikoa. Estatu horien barruan, herritarrek beren nazioa eta nortasun nazional bakarra onartzen dituzte, zalantzan jarri gabe. Baina hori ez da horrela Euskal Herrian.

Hainbat une eta testuingurutan, ikuspegi-aniztasun handiarekin, herritarren gehiengo handi batek zalantzan jarri du nazio-estatuaren eredua, ez baita barne-aniztasunaren integrazioa konpontzeko egokiena. Euskal identitate-sentimenduaren adostasuna ez dator bat, era berean, Estatuak nazio-identitate bakarrari buruz dituen ulerkera desberdinekin, eta horren gaitzespena agerikoa da. Horrela, hegoaldeko hainbat belaunalditan, beren burua euskalduntzat (eta ez espainiartzat) jotzen duten herritarren presentzia egiaztatzen da; beste batzuek, berriz, identitate nazional klasikotik harago doazen nortasun dualak adierazten dituzte, eta soilik zati eskas batek onartzen du Espainiako nazio-identitatea bere zentzu tradizionalean. Ipar Euskal Herriaren egoera beste errealitate bat da, gainera, hura ere konplexua eta interesgarria.

Hala eta guztiz ere, ikerketa-fokuak arreta handia jarri du nortasun-gaietan, eta, horren ondorioz, oharkabean igaro da euskal herritarren bilaketa etengabea eredu instituzional eta demokratiko propio baterantz, bere beharrizan sozialetara egokituko dena eta bere arazoak konponduko dituena. Bilaketa hau baieztapen orokor baten adierazpen berezi bat baino ez da: demokraziak kasu zehatz bakoitzean eraiki eta egokituz gero bakarrik funtziona dezake. Unibertsaltzat jotzen diren balio eta printzipioetan inspiratuta egon arren, ezin da beste errealitate batzuetatik esportatu, ezta kanpotik inposatu ere. Demokraziak, herriari ahotsa emanez, bere berezko ezaugarriak errespetatu behar ditu, baita herri orok huts egiteko duen gaitasuna ere, norberaren akatsetatik baino ezin baita ikasi. Kanpotik ezarritako akatsak egiten direnean, arriskua da herritarrek pentsatzea huts egitea ez zela eredu zehatz horrena izan, demokrazia kontzeptuarena berarena baizik.

Euskal gizarteak modu gogorrenean ikasi du demokrazia elkarrekin bizitzeko artea dela, jakinda aniztasuna eta ezberdintasuna aitortzeak duen garrantzia, eta desberdintasun hori errespetatzen duten bizikidetza-moduak aurkitzea. Horregatik, obra honetan, eskala eta eskumen-eremu desberdinetan sortzen ari diren partaidetzarako euskal estrategiek ere tokia izango dute, parte-hartze demokratikoari buruzko hurbilketa akademikoekin batera.

Eskuliburu hau lau bloketan antolatuta dago, jarraian aurkeztuko denez. Baina haien aurretik Argimiro Rojoren kapitulua dago, eskalen garrantzia azaltzen duena. Globalizazio-prozesuek eta hainbat garapen politikok eta teknologikok esparru politikoak birmoldatzeko eta mundu mailan eskala politiko eta instituzional eraginkorra sortzeko beharra planteatzen dute, eredu demokratiko kosmopolita, berak azaltzen duen bezala. Ondoren, I. zatia irekitzen da, eta demokraziaren ikuspegi neoliberalaren eta horri erantzuten dioten ahotsen arteko tentsioak jorratzen ditu, gobernantza-eskala desberdinetan egindako proiekzioekin. Ondoren, azaleratzen ari diren esparru eta eskaletan oinarritutako bloke bat dator (II. zatia); eta herritarrek parte hartzeko modu berriak aurkezten eta aztertzen saiatzen den beste bat (III. zatia). Azkenik, gai hauek aztertzeko metodologiarekin zerikusia duen IV. zatia agertzen da: demokraziari eta herritarren partaidetzarako mekanismoei buruzko ezagutza sortzen duten metodologia- eta epistemologia-esparrua berrikustearen garrantzia azpimarratzen duena, alegia.

**2. Demokrazia hezteko ahalegin neoliberala (I. zatia), eta haren aurka ari diren herritartasun-praktika berriak (II. zatia)**

Demokraziaz hitz egiten denean, terminoak esan nahi duenaren exegesi lehiakor batean gaude beti (Mouffe, 1992), eta, horren ondorioz, demokraziaren ideia, neurri batean, gorabeheratsua izan da, eta beti maila kontuan geratzen da. Baina azken hamarkadan badirudi terminoaz jabetzeko borroka horren une gorenean gaudela, berdin dio zein edukirekin. Esanahi antagonikoekin erabiltzeko aukera ematen duen sinbolo anbiguo horietako bat bihurtu da. Fenomeno deigarrienen artean, parte-hartzailetzat edo benetako demokraziakotzat arbitrarioki etiketatzen diren praktika horiek daude, zeintzuetan oso eztabaidagarria baita oinarritzen diren *demosa* eta, are gehiago, parte hartzen dutenek benetan gauzatzen duten *kratosa*. Demo-fikzioa benetako demokraziaz mozorrotzen da arazorik gabe, eta adierazpen horrekin parte hartzeko beste formula batzuk irreal edo faltsu gisa etiketatzeko aukera ematen du.

Lehen blokeko kapituluek aztertzen dute demokraziaren bertsio etxekotuak nola ari diren, batetik, paradigma demokratikoa lurruntzen; eta bestetik, pertsonei begi-bistakoa dena bistatik galarazten, hau da, gizartea pertsonaz osatuta dagoela, eta gizarte baten indarra, erresilientzia eta moldagarritasuna jendearen ezaugarri horien mende dagoela erabat (Shah 2016, 10). Maila guztiek, tokikotik hasi eta -batez ere- globaleraino, defizit demokratiko nabarmenak dituzte. Desberdintasun estrukturalak eragotzi egiten du deliberaziozkotzat har daitekeen herritarren parte-hartzea; norbanakoaren askatasuna azpimarratzeak eragotzi egiten du guztion ongizateari buruzko erabaki partekatuak hartzea.

Agertoki horretan, ezinbestekoa da parte hartzeko mekanismoak eta ongizatearen zutabeak berreskuratzea, indartzea eta, behar den neurrian, berrasmatzea, aberastasuna birbanatzea eta gutxieneko bizi-baldintzak bermatzea barne. Hausnarketa estrukturalista eta intersekzionala eginez, Martínez-Palaciosek, Ormazabalek eta Ahedok partaidetza-tresnei buruzko material enpiriko garrantzitsua ematen dute, eta joera instituzional bat islatzen dute, gehienbat Espainian aztertzen bada ere, Mendebaldeko beste demokrazia batzuetan ere nabari den joera baten sintoma dena.

Eskala globalerako proiekzioarekin, Lekuek eta Telleriak hiri-teoria kritikoa dute abiapuntu, eta tokiko gobernuek eta hiri-mugimenduek azken urteotan sakontze demokratikoa helburutzat duten esperientzia parte-hartzaileak aurkezten dituzte. Euskal esparru batean teoria orokorrak uztartuz, Azkunek, Goikoetxeak eta Romerok bazterketa sistemikoaren gaia jorratzen dute, sindikalismoak hegemonia neoliberalaren testuinguruan duen rolean oinarrituta. Jessop-en ikuspegi estrategiko-erlazionalaren eta Foucaulten gobernu-gaitasunaren erreferentziatik, demokraziaren tentsioei erreparatzen zaie, eta euskal sindikalismoak egindako ekarpen positiboa nabarmentzen da.

Liburuaren bigarren zatian demokrazia nola eboluzionatzen ari den hausnartzen da, eskala eta forma emergenteetara eta jarduteko esparru berrietara egokitzeko helburuarekin. Demokrazia modernoa Estatuaren baitan sortu zen, nazio-estatuari bide emanez, eta, oro har, esan daiteke demokraziak, azken mendeetan, gehienbat nazionalak izan direla. Baina eskala estatal-nazional hori pixkanaka erlatibizatuz joan da, kapitalismo korporatiboak sustatutako interdependentzia- eta globalizazio-prozesu gero eta handiagoek eraginda. Nazioz gaindiko eskalak eta eskala globalak sortu dira, baita eskualdeetako eta tokiko eskalak ere, eta, ondorioz, eskala-anitzeko esparru konplexua sortu da. Zalantzan geratu dira demokrazia modernoaren oinarriak, estatuaren subiranotasunetik hasita, eta nazioek gizarte eta merkatu nazionalei oinarri sendoak emateko duten gaitasuna.

Hala, COVID-19 pandemiari dagokionez, Igor Calzadak azaldu digu bertan berpiztu dela estatu hornitzailearen, herritarren segurtasunaren bermatzailearen, eta herritarrek izan behar dituzten askatasun zibilen arteko eztabaida historikoa. Artikulu horren arabera, beharrezkoa izango da demokrazia eta parte-hartzea garatzeko modu eta aukera berriak aztertzea, berak «demokrazia teknopolitiko postpandemikoa» deitzen dion horretan. Bestalde, Uncetabarrenak eta Filibik Europako demokraziaren egungo bilakaera eta egoera aztertzen dute, subiranotasun kontzeptutik abiatuta, eta planteatzen dute demokrazia europarra eraikitzeak nazio-estatuaren eredua eraldatzeko eta hobetzeko balio behar duela, eta ez soilik sistema bera eskala zabalago batean eraikitzeko. Horrek esan nahi du demokrazia transnazionala eraiki behar dela, eskala anitzekoa, bere burua pluraltzat hartzen duena, eta, horrela, Estatuaren muga geografikoak eta botere politikoaren nozio monista klasikoa gainditzen dituena.

Azkargortak eta Vazquezek eskala globala aukeratzen dute, gizarte osoaren egiturazko arazoak aztertzeko aukera ematen duelako, eta egungo sistema kapitalista eta neoliberalari emandako erantzun eta alternatiben arteko batasun, elkartasun eta lankidetzaren eraikuntzan oinarritutako emantzipazio-ikuspegia eskaintzen duelako. International People's Assembly (IPA) delakoaren kasu-azterketarekin, demokrazia globala eraikitzeko proiektuan sartzen dira. Eskala globalean ere, Lasak eta Escajedok merkatuaren forma globalean narratiba politiko eta juridiko bat sortzeko moduari buruz hausnartzen dute, bai kontzeptu preskriptibo eta deskriptiboetan, bai substantiboetan, merkatua nolabaiteko osagai demokratiko batez hornitzeko asmoarekin. Egileek azaldu dutenez, horrek eragina du estatu garaikidearen forman, eta horrek merkatu-estatua bihurtu du. Azkenik, Curtok eta Huartek herri botereaz hitz egiten digute, eraldaketa demokratikoaren subjektu gisa. Dinamika komunitarioen sorrera aztertzen dute, non subjektu kolektiboek botere-modu berriak eta logika politiko berriak eraikitzen dituzten gizartea antolatzeko eta garatzeko, eta horrela zalantzan jartzen dituzte bai subjektu neoliberala bai krisian dagoen demokrazia liberalaren proiektua.

**3. Zer da parte-hartze demokratikoa, teorian eta praktikan (III. zatia), eta nola ikertu gaur egun demokraziari eta parte-hartzeari buruz (IV. zatia).**

Aspalditik susmatzen da gai politikoak formulatzeko eliteek duten erak oztopatu egiten duela kultura- edo gizarte-baliabide nahikorik ez dutenen parte-hartzea. Horrek *ezkutuko errolda* bat eragingo luke, errolda ofiziala iragazten duena, eta gero eta handiagoa den biztanleriaren sektore baten parte-hartzea murrizten duena (Gaxie, 1978). Joera hori indartu egiten du partaidetza-joera neoliberalak; izan ere, parte-hartzearekiko interesa antolatu beharrean, gehiago dirudi botere-eremuan lehiakide gehiago ez izatea bermatzen duen interes politikoari eustera bideratuta dagoela (Martínez-Palacios, 2021:366).

Baina zer da parte hartzea? Argi dago azken hamarkadetan kontzeptua ulertzeko moduan bilakaera gertatu dela, demokrazia eta herritartasuna bera ulertzeko moduan bezala. Parte hartzeko modu murriztaile horietatik abiatuta (instituzionalki bideratuak eta gobernuari, Estatuari edo elite politikoei zuzenduak), Norrisen proposamenak (2002) kontzeptua zabaltzeko aurrerapausotzat jo behar dira. Izan ere, bere ustez, eragin zibila edo soziala bilatzen duten jarduerak, edo gizarte-portaeraren eredu sistematikoak aldatzen saiatzen direnak, parte-hartze politikoaren motatzat har daitezke. Kontzeptua garatu nahian, Van Dethek (2014) lau parte-hartze politiko mota proposatzen ditu. Lehenengoa, parte-hartze instituzionala, konbentzionala edo formala; bigarrena, parte-hartze ez-konbentzionala, ez-instituzionala edo auzi-politikakoa; hirugarrena, konpromiso zibikoaren, sozialaren edo komunitarioaren motak biltzen dituena; eta azkena, parte-hartze politiko indibidualizatua eta adierazkorra. Sailkapenak eztabaida luzea ekarri du (Hooghe, 2014; Hosch-Dayican, 2014; de Moor, 2016), baina edozein kasutan, parte-hartze politikoaren kontzeptua birdefinitzeko beharra adierazten du, gero eta gehiago eta hainbat arlotan sortzen eta aldatzen ari diren partaidetza-praktikak interpretatu ahal izateko: eremu pribatu eta publikoan, politikoan edo ekonomikoan.

Beharbada, gazteak dira aldaketa horiek ondoen islatzen dituztenak. Horrela, Europako eta munduko beste eremu batzuetako gazteen parte-hartze politikoa gero eta gehiago definitzen da parte hartzeko modu instituzionalizatuetan jasotzen ez diren praktiken eta errepertorio hibridoen edo mistoen garapenean (Hustinx, Meijs, Handy & Cnaan, 2012; Sloam, 2016; Monticelli & Bassoli, 2016).

Herritarren parte-hartze politikoa birformulatzeko eta zabaltzeko beharra lotuta dago globalizazio neoliberaleko prozesuekin eta estatuak botere globalaren eremu konplexuetan birkokatzearekin. Prozesu horiek areagotu egin dute herritartasun-praktiken eraikuntza, gero eta urrunago baitaude estatuak definitutako herritartasun formaletik (Sassen, 2003). Paradigma liberalean, banakako instantzia eta estatuko ordena politikoa lotzen dituen elementu-multzo gisa ulertu da herritartasuna. Eredu hori gainditu egin da gaur egun. Izan ere, herritartasun-eskubide formalak ahulduz joan diren heinean, gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari da sistema politikoetan formalizatu gabeko prozesu eta eragile ugari izatea, parte hartzeko praktika eta modu alternatiboak garatzen dituztenak.

Horrek ordezkapenaren gai nagusira garamatza. Izan ere, Andrea Greppik planteatu du erabat higatuta geratu dela subjektu bat baimentzea beste batzuen izenean eta kontura jarduteko (Sermeño eta Aragon, 2017:32). Gizarte-mugimenduek mahai gainean jarria zuten hori, baina orain orokortu egin da. Aberatsek eta boteretsuek ihes egiten diote jendearekin duten harremanari, ez dute arazo publikoekin zerikusirik, eta ez dute uste komunitatearen zerbitzuak laguntzera behartuta daudenik, baina boterearen kontrola ez galtzea dute helburutzat. Klase ertainek, atzora arte demokrazia liberalen gotorleku, beren oraina, eta batez ere etorkizuna, kezkaz ikusten dute, eta zalantzan jartzen hasi dira bizkarra eman diela dirudien sistema. Herri-klaseak ozen esaten hasten dira beren izenean gobernatzen dutenek ez dituztela ordezkatzen.

Hainbat egilek denbora daramate ordezkaritza-krisi bati buruz hitz egiten, askotan ordezkaritza kritikatuaren ordez, etorkizun handiko eta ustez demokratikoena den parte-hartzea jarriz. Hala ere, argudio horiek akademian sinesgarriagoak eta iritzi publikoan ahaltsuagoak ziruditenean, ahots diskordanteak sortu dira. Nadia Urbinatik liburu bat eskaini zion “demokrazia eta ordezkaritza, antitetikoak baino gehiago, osagarriak direla uste duen gutxiengoaren argudioak” defendatzeari. Horregatik, bere buruari galdetzen zion zer baldintza bete behar zen ordezkaritza bat demokratikoa zela baieztatzeko, demokrazia ordezkatzailea eta hauteskunde-demokrazia identifikagarriak ez direla oinarri hartuta (Urbinati, 2006:4).

*Ordezkaritzaren berraurkikuntza demokratiko horren barruan* (Urbinati, 2006:5), Andrea Greppi sar dezakegu. Parte-hartzea eta ordezkaritza kontrajarri beharrean, Greppik dio “prozesu beraren une desberdinak direla, deliberamendutik erabakira eta alderantziz doan joan-etorriko bide bat” (Sermeño eta Aragon, 2017: 22-23). Eta, aurrerago, ordezkaritza deskalifikatzeko eta ezabatzeko arriskuaz ohartarazten du, izan ere, “ordezkaritzan oinarritutako demokraziaren alternatiba ez dago ordezkaririk gabeko (ustezko) demokrazian, baizik eta errepresioa eta indarkeria politikoa dosi izugarrietan handitzean” (Sermeño eta Aragon, 2017: 18).

Zer balio dute hauteskundeek gaur egun gizarte baten sentimendua irudikatzeko? Gutxi, Mairek (2013) adierazi zuen bezala. Alderdi jakin batean ordezkatutako ideia batzuekiko leiala den boto-emaile mota gainditu ondoren, hautesleria aldakor bat sortzen da, alderdi baten ideiarekin identifikatzen ez dena, eta kontsumo politikorako egokiagoa dena. Greppik ere gabezia horiek aipatzen ditu, baina hortik ezin da ondorioztatu, haren ustez, ordezkaritza kontzeptua erabat alde batera utzi behar denik; izan ere, demokrazia eta ordezkaritza nahitaez lotuta daude, eta bigarrena kentzeak ez luke lehenengoaren biziberritzea ekarriko. Are gehiago, “gizakiok *ordezkagarritasuna maite dugun izakiak”* garela dio (Sermeño eta Aragon, 2017:11-12). Horregatik, ordezkaritza motaren bat egon behar da.

Greppik gizartearen izenean autoritatez hitz egiteko ahalmenaren higaduraz ohartzen du, eta Urbinatik adierazten du demokrazia ordezkatzailearen teoria demokratiko batek “subiranotasunaren ikuskera modernoaren berrikuspena ekarri behar duela, zeinean subiranotasun horrek erronka egingo baitio askatasun politikoaren definizioan eta praktikan gaur ageri den borondatearen monopolioari. Baiezkoaren eta ezezkoaren politikaren amaiera markatzen du, eta aldi berean, politika berriaren hasiera, zeinean iritziak plazaratuak eta erantzunak izan baitaitezke, eta erabakiak ere beti berrikus baitaitezke” (Urbinati, 2006: 224-225).

Eztabaida orokor horiek ere zentzua hartzen dute Euskal Herrian. Hasieran aipatu dugun bezala, euskal gizartea laborategi interesgarria da bere bizikidetza-beharretara egokitzen diren eredu instituzional eta politikoak bilatzeari dagokionez, eta III. blokean ekarpenak lau elementu oso ezberdinetara bideratzen dira.

Lehenik eta behin, harremanetan jartzen dira, batetik, gizarte-mugimenduak, hauteskundeetako parte-hartzea demokrazian parte hartzearekin identifikatzen duen ikuspegi sinplista kritikatzen dutenak; eta bestetik, autodeterminazio-eskubidea, zehazki kontzeptu horren inguruko berrikuntzarik handienetakoa izan duen aldaera, erabakitzeko eskubidea, erradikalismo demokratikoaren printzipioan oinarritua (López, 2011). Vizán-Amorósen, Zabaloren eta Alvarezen kapituluak euskal testuingurura hurbiltzen du gai hori, eta autodeterminazioari eta erabakitzeko eskubideari buruz gizarte-mugimendu subiranistek izan duten diskurtso-bilakaera aztertzen du.

Adierazi dugun bezala, gazteen artean aldaketa handiak nabari dira parte-hartzea ulertzeko orduan. Larrinagak, Odriozolak, Amurriok eta Iraolak euskal gazteriari buruz egindako ikerketak erakusten du politikarekiko interesak beste bide batzuk egin ditzakeela, orain arte klasikotzat hartu direnen ordez. Egileek egungo euskal gazteriaren sozializazio politikoko prozesuak eta parte-hartze politikoko errepertorioak aztertzen dituzte, eta horien ondorioek arlo politikoaren birdefinizio zabaldua indartzen dute.

Parte-hartzeaz eta herritartasunaz ari bagara, erabakigarria da gizarteko sektore ahulekin harremanetan jartzea. Alde horretatik, liburuak bi adibide interesgarri dakartza. Lehenengoa gizarte-zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonena da. Gutxi dira, teorikoki eta enpirikoki, gizarte-zerbitzuek sakontze demokratikoko prozesuen funtsezko eragile gisa duten zeregina jorratzen duten lanak (Pastor 2017), baina Zubillagaren eta Bergantiñosen kapituluan ikuspegi demokratikotik aztertzen dira, eta azpimarratu egiten da parte-hartzea elementu nuklearra dela ikuspegi komunitario estrategiko batekin konprometitutako gizarte-zerbitzuetarako. Bigarren adibidea pertsona migratzaileena da; izan ere, askotan aldi baterako gonbidatu gisa ikusten dira harrera-gizarteetan, eta ez herritar potentzial gisa. Fullaondoren eta Morenoren kapitulua eztabaida honetan sartzen da, eta Euskal Autonomia Erkidegoari buruzko datu ugari ematen ditu. Egindako azterketan ikusten da nolako lotura dagoen etorkinek gizartean eta politikan duten parte-hartzearen eta gizarteratzeari buruz duten pertzepzioaren artean.

Laugarren eta azken zatian, arreta berezia jartzen zaio sarritan behar adina garrantzi ematen ez zaion gai bati: demokraziari buruzko ezagutza sortzeko erabiltzen diren tresna eta metodoei buruz hausnartu beharra. Izan ere, hura ulertzeko modu bakoitzak, bere suposizio teorikoak –esplizitu eta inplizituak– barne, ikertzeko, neurtzeko eta aztertzeko modua baldintzatzen du. Horregatik, ikerketa-metodologiak eta -teknikak balioen, lehentasunen, subjektuen eta abarren kontzepzio desberdin batera egokitu behar ditugu, eta horregatik gonbidatu dugu Tomás Rodriguez Villasante, zeinak, atalaren sarrera gisa, azken 50 urteetan metodologia parte-hartzaileei buruz izandako eztabaiden errepaso zabala egiten baitigu.

Gai garrantzitsua da unibertsitateak herritarren partaidetzako eta sakontze demokratikoko prozesuetan bete behar duen eginkizuna: inplikatzea, jarrera neutrala eta urrundua mantentzea, aurkitutako iritzi eta sektoreen arteko adostasuna edo bitartekaritza bilatzea… Gure liburu honek esperientzia zehatzetan oinarritutako hausnarketaren adibide onak ematen dizkigu. Alde batetik, unibertsitatearen eta profesionalen arteko lankidetza, Berasaluzeren, Epelderen, Ariñoren eta Ovejasen kapituluan bezala. Azken horiek Gizarte Langintzatik egin berri den ikerketa baten garapena eta emaitzak aurkezten dizkigute, ikerketa/ekintza parte-hartzailearen prozesu batean, baita haren gainbegiratzea ere.

Bestalde, Zugaza, del Hoyo eta Ureta feminismoaren ekarpen garrantzitsu baten aukerak aztertzen ari dira, intersekzionalitatea. Tresna bikaina da genero, klase, arraza, etnia, sexualitate, jatorri, adin edo funtzionalitateen zapalkuntzen arteko harremana ikusarazteko, eta, horregatik, guztiz bat dator liburuaren lelo orokorrarekin, sakontze demokratikoari buruz. Gizarte-emantzipazioko eta -eraldaketako proiektuek interpretazio-esparru egokiak eskatzen dituztela defendatzen dute, era horretara, zapalkuntzaren hurbilketa unidimentsionalak eta boteregabetzaileak konplexutzeko eta problematizatzeko.

Azken gogoeta batean, unibertsitatearen eta herri-mugimenduen arteko lankidetzari heltzen zaio. Hain zuzen ere, Gorostidiren eta Martinezen kapituluan, unibertsitateak, bere erantzukizun sozialetik abiatuta eta herritarrekin eta bere kolektibo-sareekin lankidetzan diharduenean, esperimentazio demokratikoko eta ekimen komunitarioak indartzeko prozesuetan egin ditzakeen ekarpenak aipatzen dira. Hori guztia Erkidegoaren partaidetzako bi esperientzia zehatzetan oinarrituta, non gobernarien eta gobernatuen arteko botere-harremanak eraldatu diren.

**4. Demokrazia berriaren herritargo aktibo eta eraikitzaile baten alde: eman ta zabal zazu**

Sistema neoliberalaren nagusitasunak, une askotan, indar geldiezina dirudi; gizateriaren etorkizunerako -eta orainerako- aukera posible bakarra balitz bezala (Abdi/Carr, 2013). Hegemonia horren aurka alternatibak sortzea zaila da, baina liburu honen egileek berretsi egiten dute hezkuntza funtsezko pieza dela bertsio domestikatu neoliberaletik harago doan demokrazia eraikitzeko.

Gerra Hotzaren amaieran ahots autokonplazienteak sortu ziren, historiaren amaiera eta balio liberalen garaipen unibertsala dekretatu zutenak (Fukuyama, 1989, 1992). Mendebaldeko akademiak sendotze-prozesuan dauden demokrazien arazoak teorizatzeari ekin zion, eta eredua herrialde berrietara esportatzeko biderik onenak aurkitu zituen. Robert Dahlek 1998an zioenez, “XX. mendea ohiko huts demokratikoen garaia izan zen arren (…) itzelezko arrakasta demokratikoaren garaia ere izan zen. Amaitu baino lehen, XX. mendea garaipen demokratikoko mendea bihurtu zen. Ideia, erakunde eta praktika demokratikoen irismen eta eragin globalaren ondorioz, historian zehar egondako demokrazia indartsuenaren mendea izan zen, alde handiz, gainera (Dahl, 1998:145).

Baina triunfalismo horrek batzuen eta besteen ikusmena lausotu zuen. Politika neoliberalek eta 2008ko krisiak eragindako nahigabeak areagoturik, ez zitzaien serioski heldu demokrazia liberalaren arazo tradizionalei. Horrek sistemaren beraren legitimitate-galera larria ekarri zuen herrialde zentraletan. Horrela, demokraziari buruzko azterlanak demokrazia gazteen edo sendotze-prozesuan zeudenen arazoetan zentratzetik demokraziaren ideia beraren gainbeheraz eta gainbehera hori zuzentzeko beharrezko politikez galdetzera igaro ziren (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Izan ere, Mendebaldeko sistema demokratikoek arazo larriak zituzten bai funtzionamenduan bai legitimazioan (Habermas 1973, 1976; Offe, 1994). Aldi berean, eliteak itun sozialari uko egiten hasi ziren, gehiegizko demokrazia gertatzen ari zela argudiatuz. Hiru Aldeko Batzordearen Txostenak hainbat arazo atzeman zituen, hala nola gobernuaren autoritatea galtzea, intelektual batzuek eta masa-komunikabideek elikatua; edo herritarren etengabeko eskaeren gorakada, sektore publikoa zabaltzen baitzuten eta zor publikoa etengabe handitzen baitzuten, inor ez baitzen ausartzen hautesleen beldurragatik zergak igotzera (Crozier, Huntington eta Watanuki, 1975).

Diagnostiko horri jarraikiz –Gerra Hotzaren garaiko gastu militar erraldoia alde batera utzi zuena–, Samuel Huntingtonek, txostena idatzi zuenetako batek, ondorioztatu zuen Estatu Batuetan gehiegizko demokrazia zegoela, adierazi dugun bezala, eta, horregatik, moderazio handiagoa behar zela, bi arlotan aplikatu beharrekoa. Alde batetik, “egoera askotan, trebetasun, antzinatasun, esperientzia eta talentu bereziko baieztapenek demokraziaren baieztapenak autoritatea eratzeko modu gisa deusezta ditzakete.(…) Bestetik, sistema politiko demokratiko baten funtzionamendu eraginkorrak nolabaiteko apatia eskatzen du, eta gizabanako eta talde batzuen parte hartzerik eza (Crozier, Huntington eta Watanuki, 1975: 113-114).

XXI. mendeko lehen hamarkadan, korporazio transnazional nagusiak finantzarioak ziren, baina are ikusgarriagoa izan zen ekonomiaren finantza-dimentsioaren hedapena. Offshore ekonomia, finantzak nagusi dituena eta Londres-New York ardatzean egituratua, ekonomikoki boteretsua izateaz gain, sozialki eta politikoki ere boteretsua da (Wójcik, 2011:2). Itxuraz behintzat, elite ekonomikoek eta politikoek ez zuten lezio esanguratsurik ikasi, eta desarautze- eta austeritate-politikei eusten tematzeak arazoak larriagotu eta desberdintasun soziala areagotu zuen, txosten eta azterlan askok erakutsi zuten bezala (Oxfam International, 2014; OECD 2008, 2011, 2018, 2019; United Nations, 2020). Horrek esan nahi du arretarik gabe jarraitzen dutela gure gizarte-sistemari datxezkion legitimazio-defizitek (Gonnet, 2020).

Nahigabe soziala gero eta nahigabe politiko handiagoa bihurtu zen, eta sistemaren aurkako diskurtsoei eta indarrei babesa emanez adierazi zen, baita aukera politiko berriak sortuz ere (Castells, 2017). Sistema demokratikoetan joera orokor bat identifika daiteke, zeinaren ezaugarriak baitira balio demokratikoen higadura, alderdi tradizionalen nagusitasunaren galera herrialde askotan, polarizazio ideologiko eta politiko izugarria, eta sistema demokratiko tradizionalaren alternatiba bihurtu nahi izan duten aukera politiko berrien sorrera.

Demokraziaren etorkizunaren hausnarketan erabilitako esparru epistemologikoak eta metodologikoak egokiak direla ziurtatzeak estrategikoki giltzarria dirudi.

## Eredu demokratiko kosmopolita bat aurkitzeko erronka

Argimiro Rojo

Vigoko Unibertsitateko Irakaslea (UVIGO)

**Laburpena:** Ez dago zalantzarik munduko gizartearen egungo egitura politikoa ez datorrela bat gizateria osoaren premia objektiboekin. Dimentsio globala hartzen duten arazoei dimentsio globaleko boterea, konstituzioa eta ekintza-bide izango lituzkeen aginte publiko batek bakarrik heldu diezaieke modu egoki batean. Gauzak horrela, logikoa da munduko gobernu baten aukera, edo beharra, kontuan hartzea. Hala ere, politika agertoki globalera eramateak ez luke ekarri beharko politika demokratikoa desegitea edo, bestela esanda, gure gizarteen oinarrizko eskubide eta askatasunak, konstituzio-bermeak, herritartasuna edo espazio publikoa galtzea. Hori da gaur egun dugun erronka handienetako bat, eta horrek behartzen gaitu aro globalarekin bat datorren beste demokrazia modu bat edo batzuk asmatzera. Erronka horri nolabaiteko erantzuna bilatzea da, izan ere, azterketa honen funtsezko eskakizuna.

**Sarrera**

Proposatzen den mundu-mailako gobernu horren eskakizuna ez da espekulazio edo amets-irudi soiletik eratortzen, ezta norbaitek mirets dezakeen aukera edo sinesmen kosmopolita batetik ere. Proposamen hori eskakizun pragmatikotzat jo behar da, bai eta planetaren eskalan komunikazio- eta interdependentzia-prozesuen biziagotzeak eta azelerazioak progresiboki bateratutako mundu baten ezaugarriekiko erantzun politiko-instituzional egokitzat ere; mundu horri, gainera, arazo eta krisi sistemikoek eragiten diote, eta, fenomeno meteorologikoen antzera, indar eta abiadura handiz mugitzen dira, muga nazionalak alde batera utziz eta estatuen gaitasun eta mugak gaindituz. Nazioarteko sistemaren barruan gertatzen ari denaren irakurketa adi eta lasai bat eginez gero, agerian jartzen da estatuak, mende ugariren ondoren eta planetan progresiboki finkatu ondoren, ez direla gai globalizazioaren logikek baldintzatutako gizarteen gobernagarritasuna bermatzeko.

Erronka globalei nazio-estatuaren muga estuetatik erantzutea sekulako anakronismoa eta zentzugabekeria da. Dagoeneko ez da posible arazo globalak tokiko erantzunen batura gisa eraginkortasunez jorratzea; beraz, agindu kosmopolita gailentzen da. Held‑ek (2012) bere buruari galdetzen dio, alde horretatik, zergatik ez duen politikak ere globala izan behar gaur egun, gizakion bizitzaren gainerako alderdiak hala badira (osasuna, gaixotasunak, ekologia, ekonomia, bizitza soziala, zientzia, kultura, kirola). Hori da, zalantzarik gabe, gure garaiko paradoxa handienetako bat: guztia globalizatzen da politika eta demokrazia izan ezik; hau da, zibilizazio planetarioa sortu eta hedatzen den bitartean, politikan fase aurre-planetarioan trabatuta jarraitzen dugu (Bummel, 2017).

Waldron-ek (2005) “politikaren inguruabar” deritzonetik abiatuta, hots, aintzat hartuta politika sortzen dela gatazka eta desadostasun sozialen aurrean ekintza edo erabaki kolektibo bat behar dugunean egoera kudeatzeko, pentsatu beharko genuke ezen gaur egun beharrezko baldintza objektibo horiek betetzen direla, eskala globalean politikaren arloa eta praktika sortu eta ezartzeko. Politika global horrek ez ditu alde batera utzi behar konkista nagusiak eta ezaugarri bereizgarrienak; adibidez, dimentsio demokratikoa. Baina zer demokrazia praktika daiteke maila globalean? Demokrazia berdina edo nazio-estatuaren mugen barruan erabili dugunarekiko analogoa? Politika agertoki globalera eramateak aro globalarekin bat datozen beste demokrazia‑forma batzuk asmatzera behartzen gaitu? Eredu demokratiko kosmopolita bat aurkitzeko erronkaren aurrean gaude?

Galdera horien erantzunetako bat aztertzeko asmoa da, zehazki, azterlan honen helburu eta xedea; bertan, aurretiazko kontu gisa, hausnarketa bat proposatzen da: zer dakar politika agertoki globalera eramateak, eta zeintzuk dira agertoki politiko globalizatu berri hori osatu beharko luketen printzipio eta prozedura demokratikoak?

**1. Zer dakar politikara jotzeak eta agertoki globalera eramateak?**

Planetaren gobernu baten beharra planteatzeak berekin dakar politikara jotzea eta agertoki globalera eramatea, nazio-estatuen monopolioa gainditzeko, eta, horrez gain, gobernantza globalaren egungo eredua (zeinetan etsipenez egokitzen saiatzen garen) gainditu eta perfekzionatzeko. Hala ere, azken hori ez da nahikoa planetako kontu nagusiak eraginkortasunez jorratzeko. Boterearen, gobernuaren eta administrazio publikoaren planeta-maila hori ezarriz gero, egungo arazo eta erronken izaera eta irismenaren eta mundu-mailako egungo arkitektura politiko-instituzionalaren arteko desfase eta alde handia zuzendu beharko da. Horrekin batera, ordena berean, Lurraren antolakuntza politikoa bukatzea ekarriko du; dagoeneko baditu tokiko, nazioko eta kasu batzuetan nazioz gaindiko gobernuak (adibidez EB), baina oraindik ez du lortu beharrezko maila global hori.

Politika agertoki globalean ezartzeak, horrez gain, berekin dakar gizadiaren kontu komunak politizatzea, hau da, mundu-mailako ondasun kolektiboak; horrek esan nahi du agenda publiko globalean sartuko direla, ondoren, dagozkion erakunde eta prozedurak erabiliz, erabaki lotesleak hartzeko munduko gizarte osoarentzat. Horretan datza, hain zuzen ere, politika: gatazka arautzera eta helburu kolektiboak lortzera bideratutako jarduera da, eta haren emaitza da erabaki lotesleak hartzea, alegia, nahitaezkoak komunitateko kide guztientzat.

Politika agertoki globalean ezartzeko asmoak berekin dakar munduaren gure interpretazioa enfokatzea, baita gobernagarritasuna ere, ikuspegi global eta kosmopolitatik, globalizazio- eta kosmopolitizazio-prozesu orokorrarekin bat. Kosmopolitismoaren eta politikaren arteko loturatik kosmopolitika sortzen da, hau da, nazioz edo estatuz gaindiko gobernu-erakundeetan oinarritutako mundu-mailako ordena politiko baten proposamena, eta haren subjektuak Lurreko biztanleak izango dira, munduko hiritarraren estatusarekin, dagozkien eskubide eta betebeharrekin (Peña, 2010). Giza behar, arrisku eta interakzioen mundu-mailako komunitate horren existentzia aintzat hartzen badugu, ados egon behar da baterako existentzia baketsuaren betebehar eta exijentziarekin ez ezik, planeta osatzen duten pertsona, lurralde eta giza talde guztien arteko ulermen eta lankidetzarekin ere. Historiaren une honetan, arrazoizkoa litzateke zatiketa eta borrokak behin betiko gainditzeko eskatzea, planetako herri eta lurralde guztien arteko komunikazioa, lankidetza, interdependentzia eta elkartzea‑integrazioa ahalbidetzeko.

Kosmopolitismoak behartzen gaitu gizarte partikularren parte izatearen balioa erlatibizatzera, probintziako patriotismo itxiari mugak jartzera (Nussbaum, 2013) eta, ondorioz, hedatutzat jotzera leialtasunen, elkartasunen, betebehar moralen eta justiziaren arloa (justizia unibertsala). Kosmopolitismoan bat egiten dute estatismo eta nazionalismo etnozentriko, isolatzaile eta baztertzailearen arrazoizko alternatiba bat bilatzen dutenen posizioek, nazioz gaindiko loturen, gizarteen arteko interdependentziaren eta partaide izatearen, nortasunaren eta hiritartasunaren nozio konbentzionalei aurre egiten dieten interes gurutzatuen aurrean. Kosmopolitismoak politika eta politikak birpentsatzera (berrasmatzera) behartzen gaitu; izan ere, planeta osora proiektatutako ordena politiko bat irudikatzean, teoria politiko tradizionalaren oinarrizko kontzeptu asko probatzen ditugu (estatua, subiranotasuna, hiritartasuna, muga, giza eskubideak), baita demokraziarena ere. Eta hori da hemen planteatu dugun kontu nagusia: nola eragingo die kosmopolitismoak demokraziaren teoria eta praktikari? Baina, zer da demokrazia?

**2. Politika demokratikoa**

Politikak barne hartzen ditu gizarteen barruko eta haien arteko lankidetza- eta gatazka‑jarduera guztiak; jarduera horien bidez, gizakiak bizitza biologiko, sozial eta ekonomikoaren erabilera, ekoizpena eta erreprodukzioa antolatzen ditu. Politikak berekin dakar proiektu komunak antolatu eta planifikatzea, pertsonen arteko harremanak zehazten dituzten arau lotesleak finkatzea eta gizakien premia eta asmoetarako baliabideak esleitzea. Hori guztia, alde batetik, herritarren interesak asetzeko egiten dute, helburu berekoi, sektorial eta partzialekin, eta, bestetik, gehiengoa asebeteko duen ongizate komuna eta interes orokorrak babestu eta artikulatzeko. Deutsch-ek (1981) funtsezko elementutzat jotzen du giza ahalegin eta itxaropenen koordinazio irmoa, gizarte baten helburuak lortzeko; Sodaro-ren ustez (2015), prozesu horren bidez giza komunitateek helburu kolektiboak bilatzen dituzte eta beren gatazkak jorratzen dituzte arau, prozedura eta erakundeen egitura baten esparruan, irtenbideak lortzeko eta gizarte osoan aplikatzeko erabakiak hartzeko helburuarekin.

Beraz, premisa horietatik abiatuta, aintzat hartuta politika gizakiaren berezko ezaugarria dela eta erreferentzia egiten diola komunitatearekin eta bizitzarekin lotutako orori, eta kontuan izanda politika gatazka kudeatzera bideratutako jarduera kolektibo bat dela, ez litzateke logikoa eta koherentea izango herritarrak politikatik kanpo uztea, eta ez uztea parte hartzen politikak esku hartzen duen eta agertzen den arlo guztietan erabakiak hartzeko prozesuan. Horregatik, politikak beti izango beharko luke parte-hartzailea eta parte hartua; hau da, hitz zehatz eta argiagoekin esanda: politikak (arlo globalekoa barne) beti izan beharko luke demokratikoa. Eta zer esan nahi dugu “demokrazia” diogunean?

Definizio adierazgarrienetako bat Robert Dahl-ena da (1999), eta kontzeptu bat garatzen du oinarrizko galdera batetik abiatuta: nola maximiza daitezke mundu errealean subiranotasun herrikoia eta berdintasun politikoa? Politologo estatubatuarrak demokraziaren teoriari egindako ekarpen nagusietako bat, osagai normatibo eta enpirikoekin, bost irizpide proposatzea izan zen, prozesu demokratikoa identifikatu eta bereizi ahal izateko: benetako parte-hartzerako aukerak; hark “ulermen ikasia” deritzonerako aukerak, hots, jokoan dauden interes edo ondasun propioak ezagutzeko gaitasuna; *demos* delakoaren edo herritar hautesleen kontrola agenda publikoaren gainean; bermeen berdintasuna botoen azken zenbaketan, eta, azkenik, guztiak erabat sartzea hauteskunde-prozesuan.

Sodaroren ustez (2015), demokraziaren kontzeptutik ondorioztatzen den ideia nagusia honako hau da: herritar guztiek eskubidea dute nork gobernatuko dituen erabakitzeko; ideia nagusi horren inguruan hainbat abantaila, xede, bertute eta egintza demokratikoren ekarpenak artikula daitezke. Hortaz, demokraziak pertsonen bizi-kalitatea eta duintasuna hobetzen laguntzen du, aukera ematen baitie komunitatearen kontuetan parte hartzeko, beren iritziak adierazteko eta ahotsa eta botoa edukitzeko gobernuen erabakietan; espazioa ematen du askatasun indibidualerako eta berdintasun politikoa sustatzen du “herritar bat, boto bat” printzipioan oinarrituta; etengabeko eztabaida irekia sustatzen du politika publikoei, programei eta gobernu-alternatibei buruz; pluralismoaren alde egiten du, eta erakunde eta talde sozial hegemoniko eta pribilegiatuen eraginari aurre egiten dio. Azkenik, demokraziak aukera ematen die herritarrei gobernuen jardueren berri izateko eta kontrol eta muga legalak finkatzeko estatuko botereek botere subiranoa erabiltzeari dagokionez.

Aurrekoarekin lotuta, eztabaidarako gai bat planteatzen da demokrazia terminoaren erreferentzia- eta aplikazio-eremuarekin lotuta. Alde horretatik, komenigarria da gogoratzea egile batzuen ustez kontzeptu horrek erreferentzia egiten diola soilik arlo politikoari, eta bereziki gobernu-erakundeei (Sartori, 1994); beste egile batzuen ustez, ordea, sistema politiko baten demokratizazio-maila erakunde publikoetatik (adibidez, alderdi politikoak, erakunde sindikalak, elkarte zibikoak, etab.) kanpoko errealitateetan dagoen demokrazia‑mailaren mende dago zehazki (Bobbio, 1986).

Beraz, demokrazia esfera politikora mugatzea, soilik prozedura-dimentsioa ikustea eta beste arlo batzuetako aplikazioa (ekonomikoa, kulturala, soziala, etab.) baztertzea kontraesanean dago haren kontzepzio funtsezko eta integralarekin, eta zuzenean lotzen du pertsonaren duintasunarekin eta herritarren arteko berdintasun sozioekonomiko handiagoa lortzearekin. Demokrazia erakundeen multzo hutsa izango da soilik, baldin eta herritarrek erakundeetan beren ordezkariak bozkatzera mugatzen bada; ondorioz, erabateko demokraziak berekin dakar pertsonek erakunde eta prozesu handi guztietan jardutea eta eragitea, haien energia eta obedientzia behar baitute (Young, 2002).

Teoria rousseautiar klasikoaren ildoan, alegia, gobernu-zereginetan herri-subiranotasuna eta herritarren parte‑hartze zuzena babesten dituenaren ildoan, duela gutxi irismen orokorreko eta deliberaziorako demokrazia parte-hartzaile baten aldeko hainbat teoria formulatu da, hau da, aldizkako hauteskunde soiletatik haragoko parte-hartzea sustatuko duen demokrazia bat. Demokrazia horrek benetako autogobernua ahalbidetuko du herritar aske, arduratsu eta konprometituen bidez, eta jarduera politikoa ez dute jarriko soilik profesionalen (politikarien) esku. Gainera, ez du herritarren parte-hartzea mugatuko botoaren ohiko erabilera sinplera. Alde horretatik, gure demokrazia ordezkatzaileek ez lukete hautaketa-demokrazia soilak izan behar (pertsona batzuk boterean ipintzen dituztenak eta beste batzuk kentzen dituztenak), eta ordezkaritza *ordezkatzaileagoa* bermatu behar dugu, hots, “konplexuagoa, gai izango dena gizarte garaikideen autonomia, aniztasuna eta berdintasun-exijentzia jasotzeko” (Subirats, 2011: 32).

Hortaz, demokrazia ordezkatzailearen osagarri gisa, beharrezkoa da, horrekin batera, deliberazio-demokrazia parte-hartzaileari ateak irekitzea[[1]](#footnote-1). Demokrazia ordezkatzailea, gaur egun, ordezkaezina da, besteak beste ekintza politikoari beharrezko zilegitasuna, koherentzia, egonkortasuna eta artikulazioa ematen dizkiolako, eta, gainera, demokrazia bera babesten duelako herritarren heldutasunik ezaren, ahultasunaren, ziurgabetasunaren eta pazientziarik ezaren aurrean (Innerarity, 2020). Hala ere, beharrezkoa da mugimendu sozial alternatiboen eta gizarte zibilaren ekintza kolektiboaren beste modalitate batzuk (alderdi politiko eta presio-talde tradizionaletatik harago) baliatzea eta haiei ateak irekitzea, agenda publikoa zuzendu, berritu eta aberasten baitute.

Horrek agora berreskuratu eta indartuko du. Agora hori deliberazio eta argudiatze arrazionalerako espazio publikoa da, ezagutzan, askatasunean, eskubide-berdintasunean, bazterketarik ezan eta derrigortzerik ezan oinarritua, non asmo eta arazo pribatuek bat egiten duten konponbide bat bilatze aldera kausa kolektibo bihurtzeko (Bauman, 2003). Espazio horretan zenbait ideia sor eta gara daitezke, besteak beste ongizate publikoa, elkartasuna, balio zibikoak edo gizarte bidezko eta irekia (Popper, 1994). Espazio horrek aukera ematen du agintaritza kontrolatu eta publikoki erantzule egiteko gaitasuna berrezartzeko, hura moralizatuz eta garden eginez, edo ezagutaraziz eta nagusi den gaindeterminismo ekonomikoaren ezintasunak edo amore-emateak justifikatzeko darabiltzan gezurrak, engainuak eta manipulazioak agerian utziz. (Vallespín, 2012).

Balio garaikideen arloan, demokrazia etikoki hobea eta eztabaidaezina den arrazionaltasun gisa agertzen da, eta, alde horretatik, ezin gaituzte itsutu erregimen politiko autoritarioek (edo teknoautoritarioek), mota guztietako larrialdiak irmotasunez, azkartasunez eta eraginkortasunez kudeatzen dituztelako (efizientzia eta eraginkortasuna ez dira beti benetakoak), baina herritarrak artalde gisa tratatzen dituzte, eta funtsezko eskubide bat kentzen diete, hau da, eragiten dieten kontu guztiei begira autodeterminatzeko eskubidea eta gaitasuna. Ez dago demokraziaren alternatibarik, haren inperfekzio, mendekotasun eta disfuntzioak gorabehera.

Zilegitasun demokratikoaren kontzeptua, edo, beste modu batean esanda, botere politikoaren legitimazio demokratikoarena, gure egungo antolamendu juridiko-politiko guztiaren oinarria da, eta Lehen Mundu Gerraren osteko konstituzio ia guztietan topatzen dugun baieztapen irmo eta solemnean oinarritzen da: subiranotasuna herriarena da, eta bertatik sortzen dira botere guztiak. Horrela igarotzen da antolakuntza politikoaren eredu absolutistatik konstituzionalera eta demokratikora, eta demokraziarik gabeko politikatik demokrazia, baimena eta herritarren determinazio askea dituen politikara. Horrek esan nahi du gobernuek, erakundeek eta botere politikoek, oro har, gobernatuen akordioan, baimenean eta konfiantzan dutela jatorria eta oinarria, eta inoiz ez indarrean, derrigortzean, inposizioan edo usurpazio zapaltzailean.

Beraz, “zergatik obeditzen da?” edo “zergatik eskatzen da obedientzia?” galderei erantzuteko, esan daiteke hori gertatzen dela herritarrak baimena ematen duelako eta boterea, dagokion subiranotasun-kuota, eskuordetzen duelako. Herritarrak, botere subirano baten titular gisa, eta subiranotasuna zuzenean eta elkarrekin erabiltzeko ezintasunaren aurrean, hau da, demokrazia zuzenaren bideraezintasunaren aurrean, zeharkako demokrazia ordezkatzailearen alde egiten du, eta horrek gobernu konstituzional eta demokratikoaren forma orokorra hartzen du. Hauteskundeen bidez boterea, erakundeak eta gobernatzaileak legitimatu eta baimentzen ditugu, eta, oro har, sistema politikoa. Hor dago haren garrantzi handia, eta horregatik jotzen dira hauteskundeak gobernu demokratiko zilegi eta ordezkatzailearen erakunde nagusitzat (Manin, 1998).

Egintza demokratikoaren berrespen horren ondoren, dena dela, aitortu behar da demokrazia modernoek zailtasun ugari dituztela, eta haien promesetako batzuk, Bobbiok (1986) esango lukeen moduan, ez direla bete. Ideal demokratikoa erabat gauzatzea eragozten duten eta demokrazia berdinzale eta bidezkoagoetarako trantsizioa trabatzen duten oztopoen artean, merkatu-ekonomia aipatu behar da, diru-sarreren eta aberastasunaren desberdinkeriak eragiten baititu halabeharrez, eta, ondorioz, bizitzaren, aukeren, eraginaren eta boterearen desberdinkeriak. Arazo zaharra da, baina orain indartu egin da, besteak beste alternatiba sozialistaren kolapsoaren eta globalizazio-prozesuaren bat-bateko heldueraren ondorioz. Beste oztopo bat honako hau da: politika, hots, politika publikoa, geroz eta konplikatuagoa eta zailagoa da ulertu eta administratzen; horrenbestez, pertsona arruntak ez dira inplikatzen, konpromiso eta ekintza politikotik aldentzen dira eta espazio hori gutxiengo baten esku uzten dute. Alderdi politikoen krisiak ere eragin zuzen eta nabarmena du herri-demokraziaren ahultze horretan eta gobernu ordezkatzailean, Mair-ek (2015) dioen moduan.

**3. Eredu demokratiko kosmopolita bat aurkitzeko erronka**

Aurretik adierazi dugun moduan, politika agertoki globalean ezartzeko asmoak edo beharrak berekin dakar munduaren gure interpretazioa enfokatzea, baita gobernagarritasuna ere, ikuspegi global eta kosmopolitatik, globalizazio- eta kosmopolitizazio-prozesu orokorrarekin bat. Baina kosmopolitismo horrek politika eta politikak birpentsatzera edo berrasmatzera behartzen gaitu; izan ere, planeta osora proiektatutako ordena politiko bat irudikatzean, teoria eta praktika politiko tradizionalaren oinarrizko kontzeptu asko probatzen ditugu, besteak beste demokraziarena. Heldek (1997 eta 2005) dioen moduan, aro globalaren etorrerak eskatzen digu berriro planteatzeko eredu demokratiko tradizionala, nazio-estatuaren eremuaren eta mugen barruan, eta eredu demokratiko kosmopolita bat bilatzea. Eta hori da une honetan jorratu behar den erronka eta zeregin nagusia: maila globalean eredu politiko eta instituzional bat asmatzea, aurretik aztertutako printzipio eta prozedura demokratikoak aldi berean babesteko eta praktikan jartzeko.

Egungo bizitza politikoaren nazioartekotzeak eta mundu-mailako bihurtzeak krisi demokratiko hori sakontzen du; izan ere, gure agenda politiko propioa kontrolatzeko gaitasuna txikiagoa eta lausoagoa da orain. Nazioz gaindiko erregimenen sorrera progresiboak, arlo eta agertoki global edo azpiglobal ikusezin eta gardenetan erabakiak hartzeak, edo beren burua izendatutako direktorioetan eta despotismo ilustratuaren antzeko postulatuetan oinarritutako gobernantza globalaren funtzionamenduak printzipio eta praktika demokratikoaren defizita edo haustura argia dakarte.

Argi eta garbi dagoenez, gobernantza globalaren egungo ereduak ez du zilegitasun demokratikoa, ez baitie uzten planetako herritarrei behar bezala parte hartzen (beren baimena ematen) gobernatzeko moduari eta erabakiak hartzeaz arduratzen diren pertsonei begira. Ez dago demokrazia kosmopolitarik: alegia, erakunde politiko global inklusibo eta irekirik, boterez inbestituta eta *demos* batek eta gizarte zibil global eta parte-hartzaile batek legitimatuta; horrek sinesgarritasuna eta atxikipena kentzen die. Horrez gain, ez dago kontu emateko mekanismo argirik, eta horrek eragotzi egiten du, adibidez, zehaztea nork duen ardura erakunde eta sare publiko eta pribatuen multzo batean, non, gainera, ez dagoen parte-hartzea edo baztertzea arautzen duen bidezko irizpiderik (Keohane, 2003). Zaila da identifikatzea egungo gizartean nork hartzen dituen benetan erabakiak, eta noren aurrean erantzun behar duten eta kontu eman behar duten eragile horiek; horrek funtsezko kontu bat konpontzea eragozten du: nola eta non birkokatu *accountability* delakoa aro globalean (Lafont, 2010). Calame-ren (2009) arabera, ugaritu egin dira aurpegirik, mandatu argirik eta errekurritu eta erreklamatzeko instantzia identifikagarririk gabeko agintaritzek emandako nazioarteko arauak, eta horrek arauaren autoritatea eta eraginkortasuna kaltetzen du.

Gobernantza globalaren egungo ereduaren beste gabezia batzuk islatuta daude, adibidez, erakundeen gainjartzean (NBEren Segurtasunaren Kontseiluaren eta G-8 eta G‑20 taldeen artean), justizia-auzitegi globalen mugetan, herrialde batzuek instantzia globaletan duten ordezkaritza handian beste batzuen ordezkaritza txikiaren aurrean edo demokratikoak ez diren erregimenek mundu-mailako erakundeetan duten parte-hartzean eta protagonismoan. Gainera (eta komenigarria da hau azpimarratzea), nazioarteko legezkotasunaren mende jartzea estatuen borondatearen eta beren interesen araberakoa da, baita maila globalean jokatzen duten botere faktikoen araberakoa ere, eta ez dago hori errespetatzera behartzen dituen agintaritzarik, bereziki indartsuenen kasuan. Bestalde, botere gutxien duten estatuak eta bertako biztanleak baztertu egiten dituzte erabakiak hartzeko prozesuetatik.

Edonola ere, aitortu behar da azken urteetan erakunde global batzuek beren eraginkortasuna eta efizientzia hobetu dutela, gardentasun-maila handitu dutela eta kontuak demokratikoki emateko mekanismoak areagotu dituztela. Adibidez, arindu egin da Nazioarteko Diru Funtsa, Munduko Bankua edo antzeko erakundeetan erabakiak hartzeko gehiengoaren alde guztien adostasuna eskatzeko irizpidea, edo indartu egin dira deliberazio‑elementuak; esate baterako, Munduko Merkataritza Antolakundean. Horrez gain, zakur zaindarien funtzio tipiko horiek betetzen dituzten geroz eta instantzia global gehiago ari dira agertzen, eta negozio ustelak argitara ematen dituzte edo agenda publiko globalean hainbat gai sartzeaz arduratzen dira, besteak beste kontu-ematea, gardentasuna edo giza eskubideen errespetua. Hori da, adibidez, Amnistia Internazionalaren, Gardentasun Internazionalaren edo Giza Eskubideen aldeko Goi‑komisarioaren kasua.

Beraz, prozesu politikoen nazioz gaindiko izaera eta mundializazioa joera eta prozesu eztabaidaezinak dira Gizadiaren fase honetan, eta, horrekin batera, harreman sozialen eboluzioaren, aurrerapen teknologikoen, globalizazioaren eta azken urteetan sortutako mota guztietako interdependentzia ekonomikoen isla eta emaitza dira. Dagoeneko hasi da planetako gobernuaren eraikuntza! Are gehiago, egile batzuek zalantzarik gabe baieztatzen dute, alde horretatik, mundu-mailako gobernua hemen dagoela dagoeneko (nahiz eta soilik adituen mundu-mailako gobernua izan), eta mundua dagoeneko modu eraginkorrean gobernatzen dutela planetaren gobernagarritasunarekin lotutako zereginak egiten dituzten erakunde globalek (Colomer, 2015).

Komenigarria da hori guztia azpimarratzea eta baloratzea, eta, gainera, gertakari itxaropentsua da planetaren gobernagarritasun demokratikoan aurrera egiteko etengabeko ahalegin horretan. Hala ere, ezin dugu etsi gobernantza globalaren eredu horren aurrean; izan ere, zilegitasun demokratikoaren, autoritatearen, eraginkortasunaren eta gaitasun erabakitzaile eta loteslearen gabezia larria du. Horrez gain, erakundeen ugaritasuna eta gainjartzea ere badira haren ezaugarriak, baita arauketa sakabanatua, zatitua eta aurpegirik gabea ere, non beren burua izendatutako dozena bat bulego, erakunde, agentzia, funts, banku eta direktoriok (G-8 eta G-20, adibidez) gizadi osoaren etorkizuna erabakitzen duten haien ezagutza eta baimenik gabe.

Giza historiaren une honetan, ia inork ez du zalantzan jartzen erakunde politikoen demokratizazio-prozesua, ezta arlo politikoan funtsezkotzat jotzen diren hainbat eskubide, praktika eta printzipioren konkista (herritartasuna, parte-hartzea, ordezkaritza, kontrola, fiskalizazio eta kontu-hartzailetza publikoa, legegintza, bermeak, botere-banaketa, etab.) Estatua sortu eta finkatzearekiko paraleloak izan direla ere aldi demokratikoan. Alde horretatik, globalizazio-prozesu geldiezinaren aurrean, estatu-sistemaren higadurarekin, arriskua dago politika demokratikoa desegiteko, edo, gauza bera dena, gure gizarteetan oinarrizko eskubide eta askatasunak, berme konstituzionalak eta herritartasuna desagertzeko edo espazio publikoa galtzeko (Bauman, 2003).

Munduko herritar bihurtzeak (egungo gizarteen globalizazio- eta kosmopolitizazio‑prozesuen ondorioz), nolabait, egoera berri batera eraman gaitzake, non gizakia inongo herritar izango den, horrek dakarren guztiarekin. Hau da, kosmopolitismoa ez da gertatu behar herritar izateari uko egiteagatik, hori elementu ukaezin gisa konkistatu eta bereganatu baitugu estatu liberal eta demokratikoaren esparruan, eta une oro botere politikoaren edo izaera ekonomikoko edo bestelako botere batzuen aurrean erabil ditzakegun eskubideak eman baitizkigu. Ezin dugu amore eman estatu-erakundearen higaduraren aurrean, eta espazio politiko horiek galdu, non justiziaren, etikaren eta legearen izenean gure eskubide eta askatasunak defendatu eta gure aldarrikapenak egin ditzakegun.

Horregatik guztiagatik, planteatutako arazoarekin lotuta, beharrezkoa da politikaren eta demokraziaren nazio-estatuaren arkitektura tradizionalaren alternatibak bilatzea. Horrek agertoki konplexu berri bat sortzen du, eta horri aurre egin behar diogu, egungo errealitatearekin zerikusirik ez duten eskema eta printzipio sinplistak gaindituta. Eredu politiko demokratikoaren kategoria zaharrak zehaztu eta birkokatzeko arazoa konpondu behar dugu orain, bizikidetzako formula etikoetan eta orain arte estatu demokratiko, sozial, konstituzional eta zuzenbidezkoa ezaugarritu duten balio eta printzipioetan oinarritzen baita. Azalpenaren une honetara iritsita, gure buruari galdetu behar diogu zein den eskala globaleko inkongruentzia demokratiko honen konponbidea.

Alde horretatik, gobernagarritasun demokratiko globalaren sistema bat bilatzea izango litzateke erantzun koherente eta logikoa globalizazioaren aurrean, esparru politiko eta moralean; politika eta demokrazia globalizatzea, hau da, agertoki globalera eramatea eta nazio-estatuaren eremuan egin dugunarekiko modu analogoan praktikatzea. Globalizazioa, politikaren amaierara eramatetik urrun, “politikaren jarraipentzat hartu behar da, maila oso desberdinetan jarduten duten bitarteko berrien bidez” (Held, 2005: 34). Innerarityk (2020: 437) dioen moduan, nahiz eta globalizazioak hertsadura ugari planteatzen dituen politikarentzat, horrek ez dakar haren amaiera, “baizik eta agian politikarako aro berri baten hasiera”.

Zilegitasun demokratikorik ezaren konponbidea da “gobernu-ordena berriak topatzea, eskala globalean gobernu eraginkor eta bere ekintzen gaineko erantzukizun demokratikoa izango duenaren antzeko zerbait garatu ahal izateko” (Keane, 2008: 91). Heldek (2005) arauen sortzaile eta hartzaileen lan-arloak lotzeko beharra azpimarratzen du, baita erabaki-espazioak tradizionalki baztertuta egon diren sektore eta eragileei irekitzea ere; horrela, eztabaida, proposamen eta ekintzailetza politikorako espazio berriak sustatu ahalko dira mundu-mailan. Alde interesdunen zirkuluak erabakiak hartzen dituztenekin elkartzea, “euren bizitzei eragiten dieten ondasun publiko globalei buruzko iritzia eman ahal izateko aukerak sortzeko” (Kaul *et al.*, 2003: 5)[[2]](#footnote-2).

Cavallerok (2009) uste du soilik *federative global democracy* batek zuzendu dezakeela gobernantza globalaren egungo sistema ezaugarritzen duen geroz eta gabezia demokratiko handiagoa. Ideia bera partekatzen dute Bradford-ek eta Linn-ek (2010: 10), eta baieztatzen dute mundu-mailako egungo gobernantza-sistema ez dela egokia planetaren erronka garrantzitsuenei aurre egiteko. Beraz, beharrezkoa da “egungo itopuntutik erronka globalei aurre egitea ahalbidetuko duen nazioarteko sistema batera igarotzea, gobernantza global demokratiko, inklusibo eta eraginkorrago baten bitartez”. Azken finean, “erreklamatu behar da munduko kontu publikoen kudeaketak bat etorri behar duela historikoki estatuen *barruan* lortzen hain zailak izan diren estandar demokratikoekin, zeinak orain higatzen ari diren *kanpotik*” (Ibañez, 2015: 119).

Colomerek (2015: 15), aitortu ondoren “beren burua izendatutako eta maila globaleko dozena bat bulegok, erakundek, agentziak, funtsek, bankuk eta direktoriok mundua gobernatzen dutela gaur egun”, bere buruari galdetzen dio ea maila globalean aplikatutako erabaki instituzionalak hartzeko formula eta eredu horiek bateragarriak izan daitezkeen demokraziaren baliozko nozio batekin. Haren erantzuna baiezkoa da, eta argudiatzeko dio demokrazia soilik printzipio bat eta baimen sozialen oinarritutako nozio etiko bat dela, eta hainbat formula instituzionalen bidez jar daitekeela abian, maila globalean aplikatutakoak barne. Beraz, sortzaileak izan behar dugu, eta formula berriak sortu behar ditugu, mundu-mailan erabakiak hartzeko eta printzipio eta prozedura demokratikoaren “espiritua” eta esentzia errespetatzeko.

Innerarity (2020: 430) ere mintzatu da duela gutxi gai horri berari buruz, eta honako hau adierazi du: “ez da onargarria herrialde gutxi batzuetako elite gutxi batzuek beste herrialde batzuetako politika nazionalak baldintzatzea, aintzat hartu gabe iritzi publiko nazional zein globalak”. Nolanahi ere, autoreak berak aitortzen du nazioarteko erabaki politikoen intzidentzia etxeko espazioetan ez dela beti bidegabeko mutur-sartze bat, “baizik eta legitimazioa behar duen eta gero eta presenteago dagoen errealitate bat”; are gehiago, nazioarteko eta nazioz haraindiko auzialdiak, eremu globalekoak zein azpiglobalekoak, behar-beharrezkoak dira estatuen gaitasuna gaindikatzen duten zenbait gai kudeatzeko. Arazoa da nazioarteko instantzia horiek hain aipatua den “defizit ekonomikoa” jasaten dutela; hau da, zorrozki ez-demokratikoak dira, orain arte komunitate politikoen kalitatea neurtzeko eta baloratzeko erabili ditugun irizpide eta estandarren arabera.

Innerarityk (2020: 117) arazo horrentzat proposatzen duen irtenbidea demokrazia globala (kosmopolita) (bir)pentsatzea da, kontzeptu berri eta jardunbide ezezagunen bidez, besteak beste: banantzerantz beharrean, integrazio bereizirantz (hau da, dimentsio anitzen bidez egituratutako pluriarkia orokorreko sistema baterantz, zeinetan dagoeneko ez duten agintzen hierarkien logikek eta mendekotasunek) doan mundu eta gizarte konplexuen esparruko demokrazia irudikatzea. Egungo erronka handienetako bat, zehazki, gizarteen arkitektura polizentrikoa maila guztietan pentsatzea da (multilateralismo globaletik hasi eta tokiko komunitateetara), “herritarrak zenbait logikaren bidez gizarteratzen dituen eta gizarteen gobernu eraginkorra oztopatzen ez duen maila anitzeko gobernantza eratzeko”.

Beste esku-hartze bat izango litzateke demokraziaren balio nagusiak nazioz gaindiko beste erakunde-modu operatibo batzuetara eramaten saiatzea, edo esku hartzeko eremu jakinen inguruan sortzen diren sistema funtzionalak edo erregimen konplexuak, globalak zein azpiglobalak, demokratizatzea, sistema global osoa demokratizatu beharrean; izan ere, eremu batzuk beste batzuk baino errazago demokratiza daitezke, besteak beste. Testuinguru global eta globalizatu berrian, zeinetan bat egin eta elkarri eragiten dioten oso konplexuak diren sistemek (horien guztien ezaugarri dira kontingentzia, bereizte funtzionala eta elkarrekiko mendekotasuna), demokrazia ez da amaitu hautesleen elkarreraginean, eta agertoki berrian (zeinetan eskumen-eremu asko estatuaren ardura demokratikoaren espaziotik aldentzen ari diren) printzipio demokratikoa bete nahi badugu, erabakiak hartzen dituztenen eta hartzaileen arteko lurralde-mailatik haragoko koherentzia baterantz aurrera egin baino ez dugu.

Abiapuntutzat hartzen badugu gaur egungo gizarte asko hierarkizatu ezin daitezkeen eta hiperegitura batekin bat egiten ez duten eta hartan eskuordetzen ez duten sistemen multzo bat direla, Innerarityk uste du XXI. mendeko bizikidetza politikorako modu positiboan eraikitzen den oro *diferentzia aitortuaren* kontzeptupean eraikiko dela, eta inposizioa, mendekotasuna, bazterkeria eta aldebakartasuna ez direla bateragarriak izango gizarte demokratiko aurreratu batekin. Garai historiko bakoitzak bere gobernatzeko modua behar du, eta egungo gizarteak, gero eta globalizatuagoa eta konplexutasun-maila handikoa denak, gobernuko subjektuak eta gobernatzeko moduak berriz definitzea behar du. Hori dela eta, eta aintzat hartuta demokrazia ez dela aldaezina eta konplexutasun (eta nazioz haraindikotasun) handiko inguruneetan jarduten duen politikak ez duela aurkitu oraindik bere teoria demokratikoa, gure politologoak *demokrazia konplexuaren teoria* bat proposatzen du, uste baitu kontzeptu-esparru egokiena dela egungo gizarteen konplexutasunak berak eta elkarrekiko mendekotasunak eragindako eskakizun demokratikoak artikulatzeko. Horri esker, “testuinguruak gobernatzeko estrategiak egin eta ‘zeharkako demokrazia’ dei genezakeenaren lurraldea esploratu ahalko da” (Innerarity, 2020: 57).

Planteamendu horrek honako hau aitortzea dakar, besteak beste: Estatu nazionala dagoeneko ez da politika eta demokrazia gauzatzeko eredu unibertsala eta erreferente bakarra; izan ere, politika eta demokrazia nazio-estatua ez diren beste formatu batzuen pean gauzatu daitezke. Nazio-estatu eredu historikoak ezin du agortu edo monopolizatu politikarekin eta demokraziarekin zerikusia duen oro, eta, horren ondorioz, halabeharrez, sormen eta esperimentalismo politiko eta demokratikoko agertoki berri batean kokatzen gaitu, zeina, gure ustez, ausardiaz, mailaz maila eta zorroztasunez onartu behar dugun. Baina horrek ez du esan nahi nazio-estatu ereduaren esperientzia, jakinduria, eta demokraziari ―eta politikari― eman dion legatu handia albo batera utzi behar direnik. Legatu hori modu egokian baliatu, egokitu eta berrasmatu behar da.

Batik bat, gizartearen antolamendu politiko eta juridikoak ezaugarri dituen Estatua azken katebegia da bata bestearen atzetik joan diren gizarteen politikoki antolatzeko moduen kate luzean, eta gizadiaren historia bizi izan dutenen giza elkartze- eta antolaketa‑erregimenik unibertsalena, konplexuena eta perfekzionatuena da. Gizarteen antolaketa politikoaren ereduari dagokionez, Estatuak aurrerapen eta hobekuntza ugari ekarri ditu, bai erakundeen ikuspegitik, bai gizakiaren duintasuna eta antolaketa-eredu horren ondoriozko eskubideak aitortu eta babestearen ikuspegitik. Berak eman dizkigu, besteak beste, erakundeak eta printzipio demokratikoak, oinarrizko eskubide eta askatasunak, garantia konstituzionalak, herritartasuna, espazio publikoa, sistema hertsatzailea, ingeniaritza eta erakundeen diseinua, botere-banaketa, administrazioaren antolaketa, antolaketa organikoa eta lurralde-antolaketa. Elementu, teknika politiko-administratiboak eta estatu-mailako erakundearen berezko ezaugarri horietako batzuk oso baliagarriak izan dakizkiguke Lurraren gobernu demokratikoaren sistema politikoa eta administratiboa eraikitzean eta artikulatzean.

**4. Agertoki globaleko eta azpi-globaleko esperimentalismo global horren adibide batzuk**

Gure ustez, oso txalogarriak eta aintzat hartzekoak dira eredu demokratiko kosmopolita aurkitzeko ahalegin zintzo eta izugarri horren testuinguruan egindako hausnarketa eta proposamen horiek guztiak; ondorioz, irudikatzeko eta erabakiak hartzeko formula berri horiek maila globalean pentsatzen eta esperimentatzen (aplikatzen) hasi behar dugu, eta, horretarako, printzipio demokratikoaren funtsa ez desnaturalizatzeko beharrezkoak diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira. Ausartak izateko ordua da, eremu politikoan eta instituzionalean ekintzaile izateko, eta bestelako politika-, gobernu- eta demokrazia-ereduak asmatu eta proposatzeko ordua.} Jarraian, hain zuzen ere, maila globalean zein azpiglobalean gertatzen ari diren saiakera eta proposamen demokratiko horien adierazpen batzuk azalduko ditugu; izan ere, horiek agerian uzten dute politika eta demokrazia nazio-estatutik harantz ere egon daitezkeela.

**4. 1. *Hasi berria den gizarte zibil globala: espazio publiko kosmopolitaren ernamuina***

Lehenengo aldiz historian egiazta daiteke herritarren jarduera kolektiboak eragina izan dezakeela prozesu politikoetan, planeta-mailan. Hori planetaren kontzientzia gero eta handiagoaren ondorioa da, bai eta Lurrean zehar zabaltzen eta elkarri eragiten dioten erakunde, eragile eta sare multzo batek osatutako gizarte zibil global hasiberri baten sorrerarena ere. Gizarte global horrek nazioko mugak gainditzen ditu, eta elkarrekin bizitzeko eta espezie gisa ditugun erronkei modu solidarioan ekiteko borondatea eskatzen du.

1989an, Berlingo Harresia erortzen lagundu zuten iraultza guztiak gertatu ziren, bai eta Gerra Hotzaren amaiera ere; eta, data sinboliko hartaz geroztik, orokortu egin dira gizarte zibil globala deitzen dugunaren jardunbide mobilizatzaileak. 1999an, Seattle hirian (AEB), manifestazio ugari egin ziren *No Globalization without Representation* lelopean; 2003an, milioika herritar, *United for Peace and Justice* leloaren inguruan bilduta, Irakeko gerraren aurka azaldu ziren kontinente guztietan. Horri guztiari beste mobilizazio batzuk gehitu behar zaizkio, besteak beste: Munduko Gizarte Foroan eratutako mugimendu “altermundialistaren” arrakasta handi samarra, edo “arabiar udaberria” deiturikoa, zeinetan zenbait herrialde arabiarri (Tunisia, Egipto, Libia, Yemen, Siria) eragin zieten manifestazio eta protesta-mugimendu ugari gertatu baitziren. Mobilizazio horiek, zenbait kasutan, gobernu edo erregimen politiko batzuen erorketa eta uzkailtzea eragin dituzte.

Teknologia berrien euskarria oso baliotsua da, eta, horren ondorioz, beste mobilizazio asko ere gertatzen dira mundu-mailan; horiek agerian uzten dute planetarekiko kontzientzia zibila gero eta handiagoa dela. Azken urteotan emakume langilearen eguna (martxoaren 8a) ospatzea mugimendu feministak nazioartean hartu duen indarraren beste erakustaldi ukaezina izateaz gain, planeta-mailan mobilizatzeko eta aldarrikatzeko gero eta handiago eta hedakorragoa den ekintza kolektiboaren erakustaldia ere bada. Azkenaldian, planeta osoko milaka hiritako gazteek gero eta maizago eta intentsitate handiagoz egiten dituzte manifestazio jendetsuak, gobernuen ingurumen-krisiarekiko eta, bereziki, klima-larrialdiarekin eta -aldaketarekin zerikusia duen guztiarekiko geldotasunaren aurka protesta egiteko.

Mundu-mailako ekintza kolektibo horrek agerian utzi du planetako hiritarrak hasiak direla konturatzen mundu-mailako gizarteak, mobilizazioaren eta presioaren bidez, historiaren norakoa alda dezakeela, edo, are gehiago, kontrola dezakeela. Mundu-mailako ekintza kolektibo hori, gainera, hasi berria den gizarte zibil globalera iragatearen sinbolo da. Keanek (2008: 8) honela definitzen du: erakundeen, eragileen, sareen eta talde sozioekonomikoen gobernuz kanpoko sistema dinamikoa. Sistema horrek “Lur osoa hartzen du eta bere eragin bakezale eta ‘zibilak’ txoko guztietan sentitzen dira, tokiko eremuetatik planeta osoraino”.

Gizarte global horrek zenbait kultura, araudi eta kodetako eragile anitz hartzen ditu bere barnean; baina, era berean, nazioko mugak gainditzen dituen “kontrabotere kosmopolita” irudikatzen duen *demos* baten hasierako artikulazioa adierazten du” (Beck, 2005). Halaber, espazio edo eremu publiko global horren ernamuina zein den adierazten du, maila globalean antolatutako diskurtsoaren, erantzunaren eta ekintzaren eremu instituzionalizatu gisa ulertuta. Eremu horrek nazioarteko gizartearen prozesuak legitimatzen ditu, eta “munduko komunitatearen interes eta ondasun publikoen babesaren partekatutako erantzukizuna gauzatzeko aukera” ematen du (Rodrigo, 2016:} 39).

Mundu-mailako herritarren kontzientzia eta bulkada politiko hori oinarrizko aurrebaldintza da munduan sortzen ari den ordena-soziala demokratizatzeko, gobernu globalaren sistema eratzeko eta “muga guztien gainetik, munduko herrialdeen eskubide eta betebehar unibertsalak berriz definitzeko (Keane, 2008: 8). Gainera, gizarte zibil global horrek, berau osatzen duten eremu eta espazio publiko anitzen bidez, lagundu egiten du negozio ustelak argitara ematen, “agintean inor ez dagoelako” arazoari irtenbidea ematen, eta alternatibak daudela sinetsarazten. Horrez gain, hari esker, agenda publikoan hainbat gai agertzen dira, besteak beste ordezkaritza demokratikoa, kontu‑ematea, legitimotasuna edo giza eskubideen errespetua.

Ekintza kolektibo globaleko prozesu horiek gero eta ohikoagoak eta orokortuagoak dira planeta osoan, eta sortzen ari den gizarte-klase berri hori izan dezakete alde, hain zuzen ere, sare sozialetan elkarri konektatuta dagoen eta aktiboa den gizartea, muga eta banaketa geopolitiko edo identitarioak ulertzen ez dituena, Mason-ek (2016) “herritar jakintsu unibertsal” deitzen duena. Horiek hasten ari den mestizaje globalaren prozesua adierazten dute eta haren demostrazio ona dira, aldi berean; eta egoera horrek ere lagunduko dio planetaren kontzientziaren artikulazio mailakatuari. Trent-ek (2007) dioen bezala, gizarte zibil globala da, eta anarkiaren edozein konnotaziotatik at, gizarte horrek egin behar du lehen urratsa, bere gaitasun guztiak mugiarazi behar ditu, eta, bereziki, bere gain hartu behar du protagonismoa une erabakigarri honetan. Horretarako, gobernuak derrigortu eta behartu egin behar ditu jardun dezaten, eta planetari gobernu demokratikoko sistema bat ematera bideratutako erreforma-prozesu honetan guztian parte hartu behar du eta hura legitimatu.

**4.2 *Munduko Mugimendu Federalista*ren proposamenak**

Nazioartean ibilbide luzea eta presentzia handia duen Munduko Mugimendu Federalistak azken hamarkadetan arreta handia jarri dio gai horri, eta aintzat hartzeko modukoak dira horri buruz egindako azterlanak, txostenak eta proposamenak. Abiapuntutzat hartzen badugu demokrazia kosmopolita bat, hau da, planetako gobernu demokratiko bat ezartzeko denbora behar dela, ezin dela gauetik goizera ezarri eta, ziurrenik, etapaz etapa joan beharko dela, federalistek proposatzen dute Nazio Batuen Parlamentu Biltzar bat sortzea (UNPA). Honako hau da proposamen horren arrazoi nagusia: logika demokratiko hutsaren testuinguruan, parlamentua da erakunde zentrala eta nagusia berez, eta gobernu demokratikoko sistema ororen oinarri izango den legitimotasun-iturria. Batzar hori izango da abiapuntua eta, aldi berean, etorkizuneko munduko gobernu demokratikoaren prozesu mailakatu horren motorra eta gidaria.

2007an egin zen proposamen hori eta, harrezkero, gizarte zibileko erakundeetako, nazioko eta nazioarteko parlamentuetako edo 150 herrialde baino gehiagotako alderdi politikoen sareetako pertsona edo erakunde askoren babesa du. Ildo horretan, azpimarratzekoak dira Europako Parlamentuak, Parlamentu Panafrikarrak, Latinoamerikako Parlamentuak, Internazional Sozialistak, Internazional Liberalak, Berdeen Mundu Biltzarrak eta abarrek proposamen horren alde emandako ebazpen garrantzitsuak[[3]](#footnote-3).0> Ebazpen horietan guztietan nabarmentzen da planetari planteatutako erronkekin bat datorren gobernantza-sistema bat emateko premia eta urgentzia, baina, aldi berean, printzipio eta prozedura demokratikoei uko egin gabe.

Bummelek (2017) dioenaren arabera, Nazio Batuen Parlamentu Biltzarra (UNPA), funtsean eta lehen fasean, Nazio Batuen Batzar Nagusiak sortutako eta parlamentari nazionalek osatutako organo aholku-emaile subsidiario bat izan liteke. Haren botereak eta legitimazioa handitu egingo lirateke, apurka-apurka, denborak aurrera egin ahala, Europako Parlamentuarekin gertatu zen bezalaxe. Ildo horretan, gogora dezagun Europako Parlamentuak hainbat etapa behar izan zituela garatzeko: 1952an Batzar Bateratua sortu zen (hari zegokion estatu kideetako Herrialdeen zeharkako ordezkaritza, herri bakoitzeko parlamentuek hautatutako ordezkarien bidez, eta aholku- eta kontrol‑botereak zituen, baina ez legegintza-botereak), bost urte geroago Europako Parlamentua izatera igaro zen (eskumenak areagotu zitzaizkion, eta, besteak beste, bere gain hartu zuen Europako Komunitateen aurrekontuen kontrola), eta, azkenik, 1979an, kideak zuzenean hautatzea eta eskumenak nabarmen zabaltzea lortu zuen.}

Gaur egun, Europako Parlamentua EBren organo legegilea da, Kontseiluarekin batera, eta, gainera, gero eta eragin handiagoa du Europar Batasunaren prozesu politiko osoan. Hari dagokio erakunde politiko demokratiko orotan garrantzi handiena duen eginkizun hori gauzatzea, besteak beste ordezkaritza, kontrol eta legitimazio politikoa, bai eta aurrekontuarena eta kontsultarena ere, eta goi-karguak izendatzea. Bummelek dioen bezala, UNPAk Euroganberaren antzeko zeregina izango luke maila globalari dagokionez.

Euroganberaren adibidearekin jarraituz, eta talde federalistaren proposamenaren arabera, UNPAko kideak ez lirateke elkartuko beren jatorri nazionalaren irizpidearen arabera, baizik eta nazioz gaindiko taldeetan antolatuko lirateke, dauden orientazio politiko-ideologikoen arabera (kontserbadoreak, sozialistak, liberalak, berdeak, etab.). Bestalde, batzar hori nazioko parlamentariek osa lezakete hasiera batean, eta aurrerago herritarrek berek hautatuko lituzkete zuzenean. Nazioko parlamentarien eskumenak ere apurka-apurka bereganatu beharko lirateke: informazio- eta kontsulta-zereginetatik hasi eta parlamentuak berezkoak dituen ordezkaritza-, legegintza- legitimazio- eta kontrol‑zereginetaraino.

Ildo berean, adierazi behar da 2015ean, Nazio Batuen Erakundearen 70. urteurrenean, *Commission on Global Security, Justice and Governance* batzordeak txosten bat argitaratu zuela, zeinetan 80 gomendio jaso zituen gobernantza globalak bizi duen krisi‑egoera zuzendu eta arintzeko. Ondorio eta gomendio garrantzitsuenen artetik honako hauek atera daitezke: Nazio Batuen sare parlamentarioa sortzeko beharra (“*a UN parliamentary network”*), mundu osoan erakundearen gardentasuna eta ezagutza hobetzeaz gain, nazioko parlamentuek eta gizarte zibilak haren zereginetan parte hartzeko aukera ere hobetuko lukeena. Hala, maila globalean erabakiak hartzean eragina izango lukeen nazioz gaindiko kultura demokratikoaren hasiera ahalbidetuko luke.

**4.3. Europar Batasunaren erreferentea**

Aurreko erreferentziek agerian jartzen dutenez, maila globalean praktikatzeko demokrazia-formula egokia aurkitzeko zeregin zail honetan, antolaketa politikoko eredu eta esperientzia berrienak eta berritzaileenak (orain arte arrakasta handia izan dutenak) baliatu eta egokitu beharko genituzke. Horixe da, adibidez, Europar Batasunaren kasua, zeinetatik nazioz gaindiko sozietateen gobernagarritasunari buruzko ikaskuntza garrantzitsuak atera daitezkeen.}

EB gaur egun eskualde-mailako integrazioari buruzko kasurik adierazgarrienetako bat da, eta esperientzia hori, bere ezaugarri eta lorpenengatik, erreferentetzat hartu behar da, kontinenteko edo maila azpiglobaleko eskualdekatze-prozesurako ez ezik, baita mundu-mailako integrazio-prozesurako ere. EB estatuz gaindiko integrazio-kasu original eta berria da (bai metodoaren ikuspegitik, bai lortutako emaitzaren ikuspegitik); etengabe eboluzionatzen ari den eta proba- eta errore-prozesuen bidez eraikitako lana da; *polity* berria, berritzailea, ausarta eta garai berriekin eta gizateriaren bilakaerak markatzen duen norabidearekin bat datorrena; laborategi politiko bat, non eztabaida handiak izaten diren eta gobernagarritasun-eredu berriak aztertzen diren, zeinak agerian uzten duen nazio-estatu ereduak ez dituela agortzen gizarteen politika antolatzeko moduak.

Gainera, EB gobernu-eredu konplexu eta pluriarkikoa da, erdigune bakarra ez duena; bertan, politika hierarkiatik heterarkiara igarotzen da, eta gobernatzea heterogeneotasuna kudeatzea da; gizarte plural eta konplexu baten eragile ordezkarien arteko hainbat eragileren arteko topaketa-, elkarrizketa- eta negoziazio-agertoki handi bat; tolerantzia, giza eskubideen errespetua eta sortzen ari diren eragile berriak (eskualdeak, euroeskualdeak, gutxiengoak…) onartzeko gaitasuna izateko gune bat. Azken batean, Europa eraikitzeko prozesuak kontinente zaharraren adiskidetzearen, berriz elkartzearen eta batasun federalaren ikuspegi hori irudikatuko du, zeinetan planetako beste inon baino odol gehiago isuri den metro koadroko.

Nazio-estatuaren sorrera-prozesuan aitzindaria den gaur egungo Europa berrikuspen-bidean dago, eta horregatik EBren esperimentu politikoak era guztietako kalifikatzaileak jaso ditzake: Estatu ondorengo gizartea, metanazioa, sistema postmodernoa (Cooper, 2005) edo maila anitzeko gobernantza-eredua (Morata, 2004). Ezaugarri horiek eman zaizkion Europa honek, bere gabeziak eta ahuleziak gorabehera, balio eta argudio erakusle oso indartsua eta pozgarria ematen du planetaren gobernu demokratikoaren proposamena oinarritzean: Estatutik harago badago bizitza, eta nagusi den estatismoa gainditu eta garai eta premia berriekin bat datozen antolaketa politiko demokratikoaren eredu berriak asma daitezke, era askotako zailtasunak gorabehera.

EB nazioz gaindiko antolaketa-integrazioaren eredu ukaezina da, baina hobetu daiteke, eta, horretarako, gero eta gehiago hurbildu behar du antolaketa politiko demokratiko eta federal baten berezko parametroetara. Izan ere, beste faktore eta ezaugarri definitzaile batzuen artean, EBko erakunde bateratuek independentzia argia dute estatu kideekiko; erakunde horien arauak herri‑subiranotasunak emandako zuzeneko edo zeharkako legitimazioan oinarritzen dira, eta lotesleak dira estatuentzat eta herritarrentzat; lotura zuzena dago EBko erakunde eta arauen eta Europar Batasun osoko herritarren artean; gainera, hainbat eremutan (gero eta gehiago dira) erabakiak gehiengoen irizpideen arabera hartzen dira, eta ez aho batez; eta, azkenik, EBri eskumenak, esklusibo zein partekatuak, esplizituki eta zehazki esleitzen zaizkio.

Europako esperientziak, inolako zalantzarik gabe, planetari komeni zaion antolaketa politikoaren eredu berria eman diezaguke, arlo hauetan duen esperientzia berritzaile eta era askotakoen bidez: estatuz gaindiko integrazioa, estatu barruko deszentralizazioa, mugaz gaindiko lankidetza-integrazioa, maila anitzeko gobernantza eta multilateralismoaren, ituntzearen, elkarrizketaren eta giza eskubideen errespetuaren alde egin duen hautua. EB berrikuntza instituzionalaren, nazioz gaindiko irismena duten arauak sortu eta konstituzionalizatzearen, subiranotasun partekatuaren eta nazioz ondorengo *demos* bat eratzearen kasu praktikoa da, eta, hala izanik, EBk gobernantza demokratiko kosmopolitak zer norabidetan egin beharko duen aurrera adieraz diezaguke (Habermas, 2012). Eta horrela, azken batean, eta adiskidetze, integrazio eta berrikuntza politiko eta instituzionalaren testuinguru honetan, Europa honek nola gida dezakeen benetan XXI. mendea (Leonard, 2006).

Neurri handi batean, EB maila anitzeko gobernantzaren parametroen eta logiken arabera funtzionatzen ari da, honako ezaugarri hauek dituela: gobernatzeko modu soziopolitiko interaktiboak; prozesu politiko oso konplexu eta labirintikoa (horren adierazgarri ageriak dira Batasuneko erakunde nagusietako kontsultarako batzorde eta lantalde kontaezinak); inplikatutako hainbat mailatako eta eratako eragileak, publikoak zein pribatuak, beren ahaleginak eta baliabideak (ezagutza bidezkoak, teknikoak, finantzarioak, mediatikoak, instituzionalak…) partekatzen dituztenak arazoak funtzionalki ebazteko eta estatuz gaindiko eremu berri honetan aukerak sortzeko. Gainera, prozedura horrek erabakiak hartzeko garaian zenbait oreka-, pisu- eta kontrapisu-mekanismo egotea ahalbidetzen du, bere izaeragatik.

Gobernantzaren ideia, harreman-gobernua den heinean, sarearen kontzeptuari ere lotuta dago, eta sarean elkarren artean harremanetan dauden zenbait eragilek osatutako agertoki bat erakusten digu; eragile horiek egitura sarekarak eratzen dituzte politika jakin batzuk negoziatzeko eta haietan eta haien ezarpenean konpromisoa hartzeko. Sareak esan nahi du hainbat eragilek, erakunde eta interes ugari ordezkatzen dituztenek, elkarri eragiten diotela, bitartekotza egiten dutela eta informazioa eta baliabideak partekatzen dituztela, eta hala, tartean dauden alderdien arteko hurbilketa (adiskidetzea, batzuetan), negoziazioa eta konpromisoa ahalbidetzen dute. Europako eremuari dagokionez, hainbat eta hainbat interes, talde eta erakunde publiko zein pribatu ordezkatzen dituzten sare anitz eta zabalen ugaritzea errealitate sendoa da dagoeneko, eta Brusela da, Europar Batasunaren hiriburua, eratzen ari den sare erraldoi horren erdigunea eta leku aglutinatzailea (Morata, 2004).

Ehunka erakundek Bruselan dute beren ordezkaritza, eta beren asmoa da, batetik, Europar Batasuneko erakunde erabakitzaile gorenekin harremanetan jartzea eta haien aurrean beren interesak defendatzea, eta, bestetik, beren artean harremanak izatea eta elkarri eragitea, horrela helburuak lortzea ahalbidetzeko. Batzordea, Euroganbera eta Kontseilua, politikaren zereginari uko egin gabe, eragile publiko eta pribatu interesatuak inplikatzen saiatzen dira, eta, horretarako, parte hartzeko eta kontsultak egiteko erakundeak eta mekanismoak sustatu eta bultzatzen dituzte, besteak beste, komitologia zabal horren, foroen eta kontsultarako organoen bidez. Hala, posible egiten dituzte kogobernantza hori, gobernantza ireki hori, parte hartzeko demokrazia hori, zeinak honako hauek ahalbidetzen dituen: baliabideak, informazioa, ezagutzak eta ikuspuntuak partekatzea eta, are garrantzitsuagoa dena, zenbait politika negoziatzea eta haien ezarpenean konpromisoa eta erantzunkidetasuna hartzea.}

Gobernantzaren praktikak, Europako agertokian, eredu nagusiki lineal eta bertikal bat ordeztea ahalbidetzen du. Eredu horrek politikak goitik edo erdigune hierarkiko batetik erabakitzen ditu, nolabaiteko zirkulu bertutetsu batek, parte-hartze anitz eta maila anitzekoan, konprometitutako eragile eta sareen arteko negoziazioan eta elkarrekintzan oinarrituta, eta politikak formulatzen direnetik ezarri eta ondoren ebaluatu arteko prozesu osoan zehar. Laburbilduz, hirurogeita hamar urte hauetan lortutako esperientziak eta emaitzek agerian uzten dute Europa eraikitzeko metodo bereziak bere bideragarritasuna eta eraginkortasuna frogatu dituela nazioz gaindiko integrazioan.} Hori dela eta, Europako bidea hurbiletik jarraitzea, agertoki globalean behar diren hobekuntza eta egokitzapenak eginda, aukera gomendagarria izan liteke gure Lur planetari gobernu demokratikoa emateko lan erraldoi eta laudagarri honetan.

**5. Ondorioa**

Aintzat hartuta gaur egun baldintza objektibo horiek betetzen direla, eskala globalean politikaren arloa eta praktika sortu eta ezartzeko, eta, aldi berean, aintzat hartuta politika global horrek ez dituela alde batera utzi behar konkista nagusiak eta ezaugarririk bereizgarrienak, adibidez dimentsio demokratikoa, azterlan honetan saiatu gara eredu demokratiko kosmopolita bat aurkitzeko erronkari buruzko auzia planteatzen. Eta maila globalean zer demokrazia praktikatu daitekeen galderari erantzuteko, hainbat ideia, proposamen eta esperientzia aztertu dira (besteak beste, demokrazia konplexua, maila anitzeko gobernantza, ordezkaritza-, partaidetza- eta eztabaida-demokrazia), eta horiek, oro har, baliagarriak izan daitezke eredu demokratiko kosmopolita bat aurkitzeko erronka laudagarri eta erraldoi honetan. Eredu horrek premisa kardinal eta ukaezin honetan egon behar du oinarrituta: gobernuek, erakundeek eta botere politikoek, oro har, gobernatuen akordioan, baimenean eta konfiantzan oinarritu behar dute, eta inoiz ez indarrean, derrigortzean, inposizioan edo usurpazio zapaltzailean.

# I. ATALA

# Neoliberalismoak demokrazian

# duen eraginaz

## Merkatua, kapitala eta herritarren parte-hartzea: neoliberalismoaren eragina demokratizazio-prozesuetan

Jone Martínez-Palacios, Andere Ormazabal Gaston eta Igor Ahedo Gurrutxaga.

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).

**laburpena:** Mendebaldeko demokrazia deritzenetan *parte-hartzearen aldaketa globala* gertatzen ari dela oinarri hartuta, kapitulu honen helburua da Espainian hartzen duen forma berezia ezagutzea. Horretarako, 1978-2017 urteen arteko herritarren parte-hartzearen instituzionalizazioaren azterketa genetikoa egiten da. Azterketa horretatik ondorioztatzen da joera neoliberal bat dagoela parte-hartzearen aldaketa ezartzeko. Testuan, parte-hartzearen aldaketa neoliberalaren diagnostikoa osatzen duten hiru mugimendu zirriborratzen dira: 1) Demokraziaren krisiaren *topos* bat naturalizatzea, izaera mekanizista duena; 2) parte-hartzearen burokratizazio neoliberala eta 3) parte-hartzearen merkantilizazio pribatiboa. Hiru mugimendu horien ildo nagusiak azaltzen dira, eta bereziki horietako hirugarrenaren azterketan sakontzen da, hots, herritarren parte-hartzearen merkantilizazio neoliberalean.

**1. Sarrera**

Itxuraz, ekintza publikoan parte hartzea eta/edo eztabaidatzea ez da inoiz izan gaur egun bezain erraza, XXI. mendeko bigarren hamarkadan gauden honetan. Partaidetza-produktuen inflazioak badirudi bilatu nahi duela herritarrek beren proposamenak eta ideiak gai publikoen definizioan integratzea. Alabaina, testu honetan planteatzen dugu itxurazko errealitate baten aurrean egon gaitezkeela, eta baietz erantzuten diogu, ñabardurekin, baina, Baiocchi eta Ganuzaren galderari (2017:7): «Participation is the buzzword of the neoliberal era?». “Parte-hartzea al da aro neoliberaleko modako hitza?”

Kapitulu honetan adierazten dugu Espainian parte-hartzearen aldaketa neoliberala (PBN) gertatzen ari dela 2010az geroztik. Une horretatik aurrera, herritarren parte-hartzeari buruzko lege-testuak ugaritzearekin batera, administrazio publikoetan parte-hartzea esternalizatzeko prozedura zabaldu da (Martínez-Palacios, 2019). Horrela, PBN errealitate bat laburbiltzen duen diagnostiko bat da: baldin eta parte-hartzearen arloko ahalegin publikoetan izaera neoenpresarialeko kode pribatuak sartzen badira, ahaleginok, iragartzen dutenaren kontra, azkenean, herritarren interesik eza eta ezjakintasun politikoa antolatzera bideratzen dira. Beste era batera esanda, parte-hartzea erabiltzen da politika publikoarekiko axolagabekeriaren politika naturalizatzeko. Diagnostiko horren oinarria da (ikus hirugarren atala) Espainiako 1978-2017 urteen arteko parte-hartzearen arloko *ekintza publiko*aren instituzionalizazioari buruzko azterlana, ikuspegi genetiko batetik egina[[4]](#footnote-4). Ekintza publikoaren soziologiaren arabera, ekintza publikoa aztertzeak ezinbestean behartzen du “eraikitako espazio soziopolitikoa aztertzera, bai tekniken eta tresnen arabera, bai hainbat eragileren helburuen, edukien eta proiektuen arabera” (Lascoumes eta Le Galès, 2005:12).

XXI. mendeko lehen hamarkada hastearekin batera, hainbat kontzepturi buruzko gogoeta hasi zen, hala nola parte-hartzearen “industria”, “ingeniaritza”, “merkatua” edo “enpresa” gisakoei buruzkoa (Nonjon, 2005; Lee, 2015; Baiocchi eta Ganuza, 2017). Termino horiek zenbait ustekabeko ondorio deskribatzen dituzte, alegia, parte-hartzearen dinamikak *eremu* sozial[[5]](#footnote-5) guztietan orokortzeak dakartzan ondorioak, zeinak parte-hartzearen diskurtsoa eta dinamika eremu ekonomiko, mediatiko, administratibo, burokratiko edo politikoan txertatzearen ondoriozkoak baitira. Horrek demokrazia parte-hartzailearen arloko analisiaren lan-eremua zabaltzen du. Orain arte, azterlanen xedea zen neurriak eta esperientziak dokumentatzea, edo parte-hartzearen baldintza materialak eta politikoak eta horien ondorioak aztertzea; baina praktika parte-hartzailea orokortzearekin batera, problematika berriak sartzen dira lan-eremuan, hala nola parte-hartzearen profesionalizazioa (Nonjon, 2005), demokratizazioaren estandarizazioa (Lee, 2015), edo merkatu-irizpideak sartzea parte-hartzearen kudeaketa publikoan (Hendriks eta Carcson), besteak beste. Problematika horiek parte-hartzearen industriaren sorrera dokumentatzen dute, nazioartekotze-praktika eta -dinamika berriekin. Hortik aurrera, hainbat termino erabiliko dira parte-hartzearen ingeniaritza globalari lotutako problematikak biltzeko: “Participatory turn” (Bherer et al 2017), “Tournat participatif” (Mazeaud eta Nonjon, 2018) edo “partizipative wende” (Hüller, 2010).

Parte-hartzearen aldaketa globala (partaidetza-praktiken orokortze gisa ulertua eta, aldi berean, parte-hartzeari lotutako industria, ingeniaritza eta are merkatua ere egon badaudela egiaztatzen duena) eremu akademikoan gero eta gehiago dokumentatzen den fenomeno multieskalarra da (Ganuza eta Fernández, 2012; Mazeaud, eta Nonjon, 2018; Bherer et al., 2017; Baiocchi eta Ganuza, 2017), eta une zein testuinguru bakoitzeko aukera historikoen, materialen eta sinbolikoen baldintza nahiz horien logiken inguruan egituratzen da. Zehazki, aldaketak ez du forma bera Frantzian, bertako tradizio parte-hartzaile errepublikarrak partaidetza-produktuak baldintzatzen baititu (Mazeaud eta Nonjon, 2018). Espainian, aldiz, “kontseiluen demokrazia” (Ganuza, 2010) gailentzen da, zeina Espainiako kultura politikoaren praktika klientelarretan oinarritutako erabakitzeko lehentasunari lotzen baitzaio (Ramió, 2016). Horregatik, beharrezkoa da aldaketa hori dokumentatzea, bai modu partikularrean, bai modu kolektiboan, hartara barne-dinamikak (tokikoak, nazionalak, estatu-mailakoak, etab.) zein kanpo-dinamikak (nazioartekoak) ulertzeko, eta, batez ere, haien arteko gurutzaketak ulertzeko, horiexek azaltzen baitituzte haien mugimenduak.

Aurkezten dugun lanak aldaketaren ondorioak dokumentatu eta aztertu nahi ditu. Horretarako, parte-hartzearen instituzionalizazioa izanik parte-hartzearen aldaketaren elementu komunetako bat 2016tik 2019ra bitartean leku guztietan, Espainiako partaidetza-ekintza publikoaren instituzionalizazioa aztertzeko, 1978-2017 bitarteko epealdia hartu dugu. Aztertutako materialak (ikus 1. taula) baieztatzen du Espainiako aldaketak izaera neoliberala hartu duela.

Jakin badakigu termino neoliberala erabiltzen ari garela noiz eta beraren izaera esplikatzailea inoiz baino politizatuagoa eta kuestionatuagoa dagoenean (Slobodian, 2018). Neoliberalismoak askotariko proiektu eta eskolak hartzen ditu (Ahedo eta Telleria, 2020); ondorioz, kontzeptua kategoria abstraktuegia da batzuetan, eta behin eta berriz erabiltzen da sistema kapitalistetan ekintza publikoak etapa jakin batean jarduten duen modua izendatzeko.

Testu honetan, teoria kritikoaren azterketetan oinarritzen gara finantzarizatutako kapitalismoaren funtzionamendu-logika hori pentsatzeko. Ikuspegi horretatik, neoliberalismoaz hitz egiteak esan nahi du, nahitaez, kapitalismora jotzea beraren ulermen teleologikoa saihestuz. Horretarako, tesi marxianoak oinarri hartuta, eta Harvey (2014), Hibou (2012), Nancy Fraser eta Rachel Jaeggi (2019:32) edota Wendy Brown-en (2015) gaiari buruzko irakurketez lagunduta, kapitalismoa modu honetan karakterizatzea interesatzen zaigu: “metatze-erregimenen sekuentzia bideratu bat, historian diakronikoki hedatzen dena” (Fraser eta Jaeggi: 2019). Kapitalismo finantzarizatuaren ezaugarri nagusia da logika neoliberala duela, eta, beraz, “kapital finantzarioari baimena ematen diola estatua eta publikoa diziplinatzeko inbertitzaile pribatuen berehalako interesen mesedetan” (Fraser eta Jaeggi 2019:84), eta, gainera, “zuzenbidearen indarra erabiliz” egiten duela hori, beti ere gauzen egoera mantentzeko (Slovodian, 2019).

Ildo horretan, Brown-i jarraikiz (2015), proiektu neoliberalaren xedea da demokratizazio-prozesuak desegitea eta ekintza publikoa komertzializatzea, haien lekuan merkatuak eta morala ezarriz (2015:108), eta, legearen eta eguneroko bizitzaren monetarizazioaren bidez, *habitus*aren  *habitus*-aren pisua lausotuz eta *ethos*arena indartuz. Bereziki, Hibou-ri (2012) jarraituz, honako honek ezaugarritzen du neoliberalismoa: erregimen juridikoak areagotzea arau-testuen kopurua ugarituz, eta ikuspegi ordoliberala onartzea, zeinak merkatua defendatzeko sare ezeztaezin bat sortu nahi baitu edozein interferentziaren aurrean (Ahedo eta Telleria, 2020), aldi berean, enpresa-eragileei irekitzeko ekintza publikoaren arauei buruzko erabakiak hartzeko prozesua. Horren guztiaren ondorioa, azkenean, izaera moraleko arau-artikulazio bat da, zeina “indibidualtasunaren fantasian” (2012) sartzen den subjektu baten jarrerek zirriborratzen baitute (Boltansky eta Chiapello, 2002). Kapitalismoaren espiritu berrian (Boltansky eta Chiapello, 2002), merkataritza-logika egunerokotasunean lurreratzen da, eta naturaltzat hartzen dira desberdintasunak, lehia eta agresibitatea, merkatua administrazioaren eraginkortasuna bermatzeko mekanismo prozesatzaile gisa definitzen den neurri berean (Mirowski, 2014). Azken buruan, neoliberalismoaren gakoa da nola kokatzen duen arlo politikoa: alde batetik, lehia askerako eta jabetza pribaturako berme instituzional zein legal hertsiak ezartzera bideratzen du, eta, bestetik, bizitzaren gainean merkatuaren logika lehiakorrak eta indibidualistak txertatzen ditu (Ahedo eta Telleria, 2020). Horrela, egokiagoa da neoliberalismoa “gobernu-arte” gisa interpretatzea (Colmenero, 2019) ideologia indibidualista edo estatua murrizteko programa gisa baino. Azken finean, Hayek-en utopia (Vergara, 2005) Margareth Thatcher-en baieztapenean zehazten da: bere helburua “arimak konkistatzea da”.

Hala, egindako azterketa enpirikoaren ondoren, artikulu honetan defendatzen dugu hiru mugimenduk ezaugarritzen dutela Espainiako parte-hartzearen aldaketa neoliberala, zeinari esker sartzen baita enpresa pribatua −interes pribatuak dituena− estatuaren erabakimenetan, parte hartzeko neurrien bidez, eta zeinaren ondorioz pobretzen baita demokrazia. Honako hauek dira hiru mugimenduak: 1) demokraziaren krisiaren *topos* bat naturalizatzea, konpainia pribatuek bere egiten dutena eta partaidetza-produktuak saltzeko erabiltzen dutena esternalizazioaren moduko formulen bidez; 2) parte-hartzearen burokratizazio neoliberala, kudeaketa publiko berriaren balioak bideratzen dituena, zeina, oro har, enpresa pribatuen esku uzten baita; eta 3) parte-hartzearen merkantilizazio pribatiboa, zeinaren ondorioz parte-hartzea produktu merkaturagarria bihurtu baita, bideratzen dena kapitala bere edozein formatan (*cf.* ekonomikoa, soziala, kulturala, sinbolikoa) metatzera.

Testu honen helburu nagusia ez da PBNren tesi osoa zehatz-mehatz garatzea, baizik eta haren mugimenduetako bat aztertzea, hirugarrena, hain zuzen, artikuluari izenburua ematen diona. Hala ere, garrantzitsua iruditzen zaigu hiru mugimenduak erlazionatuko dituen gutxieneko kartografia bat aurkeztea.

Horregatik, kapitulua bost ataletan banatzen da. Kokatzeko balio digun sarrera honen ondoren, bigarren atalean, metodologikoan, analisiaren ikuspegi genetikoa zertan datzan azaltzen dugu, eta hiru mugimenduak definitzeko erabili dugun material enpirikoa azaltzen dugu. Hirugarren atalean, PBNren diagnostikoaren karakterizazio globala eskaintzen dugu. Lehenengo eta bigarren mugimenduak aurkezten ditugu, labur-labur, hartara, aurrerago, herritarren parte-hartzearen merkantilizazioarekin duten lotura ulertzeko. Laugarren atalean, hainbat arrazoirengatik −bizitza publikoaren eta politikoaren merkantilizazioari buruzko eztabaidaren gaurkotasunagatik (Brown, 2015), merkatuaren eta parte-hartzearen arteko harremanari buruzko lanak ugaritzeagatik (Mazeaud eta Nonjon, 2018) eta Espainiako autonomia-erkidegoetan dagoen araugintza-testuinguruagatik−, parte-hartzearen ekintza publikoaren merkantilizazioak dituen aukerak eta arriskuak aztertzen ditugu. Azken atalean, lanaren ideia nagusiei heltzen diegu berriro, eta ikertzen jarraitzeko ideia batzuk eskaintzen ditugu.

**2. Herritarren parte-hartzearen instituzionalizazioa aztertzea espainian (1978-2017). Metodologia eta material enpirikoa**

Espainiako parte-hartzearen aldaketa zer zentzutan gertatu den ezagutzeko, 1978tik 2017ra bitarteko parte-hartzearen instituzionalizazioa aztertu genuen. Horretarako, parte-hartzearen arloko ekintza publikoa ikuspegi estrukturalista genetiko batetik aztertu genuen, Bourdieu-ren lanean oinarrituta (1993, 2014, besteak beste), eta eragileen arteko botere-harremanak nola sortzen diren aztertu genuen, eremuko logikak aztertuz. Horren ondorioz, ikuspegi soziohistoriko batekin aztertu behar dira bai parte hartzeko zerbitzuak ekoizten dituzten eragileen posizio soziala, bai eremu politikoan eskaintzen diren herritarren partaidetzarako edukien sorrera eta produktuen izaera.

Horrela, naturalizatuta agertzen denaren sorrera ikertzen dugu (I. taulako partaidetza-produktuak), ekoizpen-prozesua aztertuz. Hala identifikatzen dugu diskurtsoak, lege-dokumentuak eta parte hartzeko neurriak sortzen dituzten eragileen posizioa, eta, halaber, eragile horiek botere-eremu globalean (politikoa, ekonomikoa, etab.) duten harremana, bai eta ekoizpen-prozesuan eragile horien artean gertatutako elkarrekintzak eta botere-harremanak ere.

Ikuspegi genetiko horren arabera, zer gertatzen den ezagutzeko, eremu baten (parte-hartzearen) konposizioa aztertzeaz gain, beharrezkoa da mugimenduari jatorritik erreparatzea.

Jada aipatu dugu parte-hartzearen aldaketaren ezaugarri nagusia partaidetza-produktuen inflazioa dela. Horiek guztiak aztertzea ezinezkoa denez, instituzioak sortzeko eta mantentzeko zeregina duten tresna politiko nagusiak hautatu ditugu lan honetan, Lawrence-k eta Suddaby-k (2006) lan instituzionalari buruzko azterlanetan erabilitako irizpideen arabera: legeak, estatuaren diskurtsoak, aholkularitza-dokumentuak, teorizazioa, errutinizazioa, sustapena eta instituzioen mimetismoa ahalbidetzen duten kategorien eta produktuen definizioa. Lagin horretan, honako hauek jaso ditugu: parte-hartzearen mugarri diskurtsiboak nahiz juridikoak eta hura ezartzeko jardunbideak (adituei −eragile akademikoak, partaidetza-teknikariak eta partaidetza-aholkulariak− egindako kontsultetatik lortutakoak), Espainiako partaidetzaren araubide juridikoa osatzen duen dokumentazio arauemailea eta, halaber, Espainian partaidetza-zerbitzuak ematen dituzten agentzia nagusien eskaintzak.

**I. taula. Aztertutako material enpirikoaren laburpena**

Laburbilduz, ikuspegi genetikoarekin, produktu horiei modu sistematizatuan “hitz eginarazten” diegu (Martínez-Palacios, 2019: eranskin metodologikoak) haien antolaketan esku hartzen duten ikuspegi- eta banaketa-printzipioei buruz…

PBNren diagnostikoa, hurrengo atalean aurkezten duguna, I. taulako produktu publikoen azterketaren emaitza da. Lehenengo mugimendua identifikatzeko, parte-hartzearen diskurtsoa aztertu da; bigarren mugimendurako, partaidetzari buruzko testu juridiko, gida eta eskuliburuak; eta merkantilizazio pribatiboa identifikatzeko, berriz, prozedura parte-hartzaileetan inplementatutako produktuak aztertu dira (ikus laugarren atala).

**3. Parte-hartzearen aldaketa neoliberala**

Espainiako aldaketa neoliberalaren lehen mugimenduak zerikusia du demokraziaren krisiaren *topos*aren ekoizpenarekin eta naturalizazioarekin, zeinak munduaren ikuspegi sistemikoa txertatzen baitu. Ikuspegi horren arabera, konponbide mediko gisara aurkezten eta ulertzen da parte-hartzea (parte-hartzea terapia gisa). Lehen mugimendu horrek demokraziaren krisiaren diskurtsoa erabiltzen du, modu honetan: “leku komuna, zeinarekin eztabaidatzen den, baina zeinari buruz ez den eztabaidatzen”; alegia, *topos* gisa (Bourdieu eta Wacquant, 1998:109).

Horrela, alde batetik, politikaren eta ekonomiaren eremuan ezarritako krisiaren *topos*-ak aukera ematen die beren produktuak saltzeko orain arte demokrazia parte-hartzailean interesik izan ez duten ekonomia- eta enpresa-eragileei (*v.g.* telefonia-enpresa pribatuei edo parte-hartzearen arloan espezializatu gabeko aholkularitzei), halako moldez non, aipatutako ikuspegi neoliberalean, korporazio ekonomikoek interes ekonomiko pribatuen logikan oinarrituz birformulatzen baitute demokratizazioa (Brown, 2015).

Argigarri gisa, Espainiako Sctyl *spin-off*aren adibidea nabarmentzen dugu. Hauteskundeen modernizazioan espezializatutako enpresa hori Telefónica S.A.-rekin elkartu zen 2016an, eta sozietate mugatu bat sortu zuten, Open Séneca filiala, zeinak baduen “plataforma” bat aholkularitza gisa diharduena, “Civiciti: herritarren parte-hartzean adituak”. Civicitik hainbat udaletan dihardu “partaidetza-prozesuko” zerbitzuak ematen eta lanak egiten, hala nola Logroñon, Narónen, Granollersen; beste batzuetan, berriz, aurrekontu parte-hartzaileak kudeatzen ditu, adibidez, Lloret de Marren edo Lleidan.

“Scytl hauteskundeen modernizazioaren merkatuko lider globala bihurtu da, eta orain gauza bera egiteko aukera ikusten dugu demokrazia parte-hartzailearen esparruan; gure ustez, merkatu hori nahikoa heldua da irtenbide berrietarako” (Pere Vallèsen adierazpenak, Scytlen kontseilari delegatua, eleconomista.es, 2016/02/24).

Aurkezpen hartan bertan, Telefónica Open Future-ko zuzendari orokorrak krisiaren diskurtsoa erabili zuen bere produktua saltzeko, honako hau adierazi zuenean:

“Gaur egun, gobernuek herritarrekin duten komunikazioa lau urtean behin gertatzen den hauteskunde-prozesura mugatzen da gehienetan, eta hori ez da nahikoa herritarren belaunaldi berrientzat, beren egunerokotasunean eragina duten erabakietan entzutea eskatzen baitute eta politikariekin elkarreraginean aritzeko aukera ematen dieten tresnak eskatzen baitituzte” (Ana Segurado, Telefónica Open Future-ko zuzendari orokorra, eleconomista.es, 2016/02/24).

Demokraziaren krisiaren esparruak enpresa-eragileei sarrera emateaz gain, demokratizazioa abian jartzeari buruzko sekuentzia zirkular bat ere naturalizatzen da, parte-hartzea medikalizatzea ahalbidetzen duena. Ez dira eztabaidatzen ez krisi horren edukia, ez jatorria; gauza bakarra aipatzen da, alegia, “demokraziaren, eraginkortasun demokratikoaren, herritarren konfiantzaren eta abarren krisia”, eta, horren aurrean, beharrezkoa da parte hartzeko neurriak hartzea, eta, hori guztia, ordezkaritza-sistema eta alderdi politikoen lana arriskuan jarri gabe. Izan ere, parte-hartzea proposatzen dutenek (alderdi politikoek eta enpresek) beren existentzia bera bermatzen duen mugara arte onartzen dute parte-hartzea, eta, ondorioz, “partaidetza-norabide” bat sortzen dute (Navarro, 1999).

Krisiaren nozio sistemiko horren ondorioz, parte hartzeko eskaintza instituzional bat hedatzen da: emaitza da erabakitzeko eta parte hartzeko neurriak sakabanatzea, elkarren artean lotura txikia dutenak, baina erabakietan esku-hartzeko aukeraren itxura sortzen dutenak. Sakabanatze hori koherentea izan dadin, neurriak “sistema” baten (parte-hartze instituzionaleko sistema) edo “erregimen komun” baten (parte-hartze instituzionaleko erregimena) itxurapean aurkezten dira. Bi ideiok (sistema eta erregimena) funtzionalak dira demokraziaren krisiaren *topos* mekanizistari lotzen zaion munduaren ikuspegi sistemiko baterako, eta, aldi berean, neoliberalismoak erabiltzen duen normatibizazioarekin bat datoz, zeinak laguntzen baitu mantentzen maila globaleko kapitala metatzen duten eragileentzako gauzen egoera abantailatsua (Brown, 2015; Slovodian, 2018; Fraser eta Jaeggi, 2019).

Bigarren mugimenduak zerikusia du parte-hartzearen burokratizazio neoliberalarekin. Hori ezinbestekoa da aldaketa neoliberalean axolagabekeria nola antolatzen duten ulertzeko. Espainian, partaidetzarako ekintza publikoaren zati gehiena arau-proiektuen bidez bideratu da (legeak, erregelamenduak, eta abar) (Navarro, 1999; Ganuza, 2010), eta ikusi dugu arrazionalizazio burokratiko berri baten zazpi praktikatan gorpuzten direla. Horiek corpus moralen normalizazioan gorpuzten dira, eta ondorioz gertatzen den fenomenoan, alegia, burokrazia maila intimora sartzen dela: biak ala biak arlo publikoa kudeatzeko logika neoliberalaren ezaugarri dira (Hibou, 2012). Brown-i jarraikiz (2015: 151), enpresa pribatuek aplikatutako arrazionaltasun neoliberala zabaltzeko neurri bihurtzen da sare juridikoa. Zehazki, arrazionalizazio burokratiko berri baten zazpi praktika zehatz zabaltzen ditu: 1) parte-hartzea ulertzeko modu uniboko bat estandarizatzeko joeran sakontzea; 2) arrazionalizaziora jotzen duten bideratze-formuletan sakontzea; 3) prozedimentalizazio juridikoa; 4) parte-hartzea abstrakzionatzeko eta objektibizatzeko formulak integratzea eta naturalizatzea; 5) praktika parte-hartzailea indibidualizatzea eta logika komunitarioa haustea; 6) corpus moralak normalizatzea; eta 7) parte-hartzearen profesionalizazio elitista.

Espainian parte-hartzearen aldaketari izaera neoliberala ematen dion hirugarren mugimenduak zerikusia du partaidetzaren ekintza publikoaren merkantilizazioarekin eta pribatizazio progresiboarekin. Hori hala da, neurri batean, desburokratizazio administratiborako borondatea dagoelako eta kudeaketa publiko berria gailendu delako, zeinaren emaitza baita eduki moralizatzaile handiko sare juridiko berri bat (Brown, 2015). Espainian, demokraziaren eta burokraziaren krisiaren diskurtsoak herritarren parte-hartzearen beharra ikusarazi du, eta horren aurrean erakundeek egiten duten parte hartzeko eskaintzan argi ikusten da, XXI. mendeko lehen hamarkadatik aurrera, kudeaketa metatzaile bat, onura politiko eta ekonomikora bideratuta dagoena, baita lehiakortasuna indartzeko neurrien areagotzea ere. Une honetan, esan dezakegu badaudela “parte-hartzearen merkatu sozial” bat eta “parte-hartzearen merkatu neoliberal” bat (Martínez-Palacios, 2019). Lehena, bidezko merkataritzaren printzipioek gidatzen dute; bigarrena, ideia batean oinarritzen da, alegia, aberasteko ondasun gisa sal daitekeela parte-hartzea, eta saldu egin behar dela. Hala, mugimendu horrek ekarritako aldaketaren ezaugarri nagusia da parte-hartzearen artisautza herritarren partaidetzaren industria bihurtu duela, beste egile batzuek aipatzen duten bezala (Mazeaud eta Nonjon, 2018).

**4. Herritarren parte-hartzearen merkantilizazioa**

Esternalizazioaren praktikak eztabaida ugari sortzen ditu, baina guztien artetik bat nabarmentzen da: zenbat eta zer esternalizatu; izan ere, horrek ondorioak izan baititzake estatu hustu baterako bidean. Hau da, non jarri *outsourcing*aren mugak? Galdera horren erantzunak, alde batetik, administrazio publiko batek aplikatzen duen kudeaketa publiko berriaren (KPB) ereduari buruzko informazioa ematen digu (ikuspegi neoenpresarialetik edo neopublikotik gertu dagoen eredua); beste alde batetik, estatuaren ereduari eta eskubide publikoen defentsan duen joerari buruzko informazioa ere aurkituko dugu, oinarri hartuta *core*-jarduerak edo estatuko agintaritzaren muin estrategikoko jarduerak esternalizatzen dituzten praktikak, bai eta bigarren mailako jarduerak esternalizatzen dituzten praktikak ere, alegia, lehenengoen hausnarketa politikotik eratorritakoak, kanpoko eragile batek egin baititzake.

Parte-hartze arloko zerbitzu publikoen barruan zenbait ekintza sartzen dira, batzuk administrazioen jarduera nagusiei dagozkienak (legeak egitea, zergak ezartzea, sustatzea, eta abar), eta beste batzuk estatuaren izaera bera arriskuan jartzen ez dutenak. Gaur egun funtsezkoa da jakitea ea esternalizatzen ari diren administrazioaren jarduerek *core*ari eragiten dioten, eta, halaber, ea nola eragiten dion eragile bat edo beste kontratatzeak (sozietate mugatuko enpresak, kooperatibak, ikerketa-zentroak) emaitzaren kontrolari eta herritarrek parte hartzeko zerbitzuen merkatuak finkatzeari. Alegia, falta da ulertzea parte-hartzearen ekintza publikoaren bitartez nola egiten den estatua, baldin eta ekintza hori gauzatzeko bitartekoaren jatorria enpresa-eraginkortasuna lortzea bada.

Teorian, esternalizazioa hainbat faktorek azaltzen dute: etekinak bilatzea, aurreztea, zerbitzu publikoaren eraginkortasuna eta kalitatea argudiatzea, hornikuntzarako defizit teknikoa, etab. Parte-hartzearen ekintza publikoari dagokionez, lan batzuek behin eta berriz azpimarratzen dute beharrezkoa direla parte-hartzea abian jartzeko baliabideak, langileak eta sustapena, “parte-hartzearen erregimenak” hala eskatzen baitu (Salvador eta Ramió, 2012; FEMP, 2015). Behar hori, teknikoa ez ezik, konpromiso politikoak hartzeari buruzkoa ere bada, eta gaiari buruzko diskurtsoa indartuz eta araudiak sustatuz erantzuten ari da *eremu* politikoan. Biak, diskurtsoa eta araua, estatuaren *core*-jarduerak dira. Jarduera *ardatz* horretatik eratorritako ekintzak (prestakuntza, dinamizazioa, eta abar) jada esternalizatzen ari dira edota administrazio publikoa hornitzen ari da neurri batean. Fenomeno hori Espainian zein errotuta dagoen erakusten dute, batetik, gaiari buruzko monografia gutxi egoteak eta parte-hartze agente teknikarientzako lanpostu berri gutxi egoteak, eta, bestetik, aldi berean, partaidetza-zerbitzuak hainbat modutan eskaintzen dituzten enpresak ugaritzeak.

Oro har, agindu politiko handiagoarekin edo txikiagoarekin, enpresek ekintza publikoaren esparru zabala garatzen dute. Besteak beste, udaleko teknikariek aurrez diseinatutako tailerrak dinamizatzen dituzte −estrategia landu eta politiko bati erantzuten diotenak− edota, behin “parte-hartzean zerbait egin nahi dugu” esanda, horren ondoren abiarazitako jarduera oro hartzen dute bere gain. Fraser-en arabera (2008), merkatu-diziplinak eragindako logikek, alegia, denbora laburrek −eraginkortasunaren eta behin-behinekotasunaren bilaketaren izenean defendatzen dena− gobernagarritasunaren metadimentsioari eragiten diote. Hori nazioarte-mailan gertatzen ari da, demokrazia parte-hartzailea esternalizatzen ari da: Taiwanen, adibidez, parte-hartzea instituzionalizatzean, sistematikoki egiten da aurrekontu parte-hartzaileen kanpo-kontratazioa, eta elkarteen, GKEen eta akademikoen esku uzten da (horrek *boom* bat ahalbidetzen du, herrialde hartan 2015ean gertatu zena bezalakoa; bitartean, estatuak ez du prozeduran parte hartzen eta hasieran bakarrik esku hartzen du −aurrekontua erabakiz−). Hornitzaileak areagotzeak eta enpresen lehiakortasunak indartu egiten dute mendekotasun- eta klientelismo-harremana, beti ere ahalduntzean oinarritutako logikaren kontra, *partaidetzaren coaching*aren alde. Bestela esanda, enpresak lehiatzen dira ez partaidetzarako zerbitzurik onena eskaintzeko, baizik eta parte-hartzearen bitartez emaitzak kontrolatzeko zerbitzurik onena eskaintzeko. *Coaching* horrek, egilearen emaitzen arabera, “*ethos* publikoa deuseztatzea” dakar eta, aldi berean, logika merkantilista indartzea: “lizitatzaile merkeenak irabazten du proiektua, langileen autoesplotazio nabaria gertatzen da eta baliabide nahikorik ez duten proiektuak lortzeko lehiatzen da” (2018: 10- 12).

Errealitate horrek erakusten du legitimitatea lortzera bideratutako izapide politiko hutsa bihurtzen ari dela parte hartzeko eskaintza publikoa, eta horri gehitzen zaio *ethos* bat, hain zuzen, oinarritzen dena lehia oldarkorrean, kolektibo baten prekarizazioan eta logika produktibista metatzailean sartzen ez den proiektu ororen desegitean. Jakina, Espainia ez dago Taiwanen egoeran, baina horrek ez du esan nahi *outsourcing* fenomenoa ezarrita ez dagoenik eta horren ondorioak aztertu behar ez direnik, baldin eta PBN erradikalizatzea saihestu nahi bada behintzat.

Horretarako, administrazioek partaidetzaren arloan kontrata ditzaketen eragile zerbitzu-emaileen eskaintzak aztertu ditugu. 96 aholkularitzak eskaintzen dituzten zerbitzuak eta horien izaera aztertuta, *outsourcing*aren fenomenoa zirriborratzen hasi nahi dugu. Zalantzarik gabe, ikerlan honetan detektatu ditugunak baino enpresa eta eragile gehiago daude, eta, bihoa aurretik, beraz, zuhurtasunez aritu beharra, onartu beharra baitago lagina mugatua dela. Lan egiteko dugun muga ikusteko erreferentzia gisa har dezakegu, adibidez, gurearen antzekotasun handia duen beste ikerlan bat, Mazeaud eta Nonjon-en taldearena: Frantzian, HP arloko 226 aholkularitza (edo antzekoak) inguru identifikatu zituzten, 2015 artekoak. Hain zuzen, Frantziako parte-hartzearen merkatuari buruzko ikerlanean, egileek “nebulosa” terminoa erabiltzen zuten (2018: 175) eskaintzen diren eta aholkularitza horiek egiten dituzten “profilen eta jardueren aniztasuna” erregistratzeko. Bi ideiok, ñabardurekin, Espainiako aholkularitza-lanaren karakterizazioari ekiteko balio dute.

Lehenengoari dagokionez, Espainiaren kasuan, nebulosaren metafora argigarria da. Hemen, haren kontzeptua hartzen dugu bi moduren erdibidean, bai dibertsifikazio gisako hurbilketa arin moduan, bai Coxen zentzuan (Cox, 1987), alegia, eragile akademikoen, korporazioen eta administrazioen egitura *managerial* gisara, kapitalismo globalaren aldeko kontsentsu politikoa lortzera bideratutakoa.

Nebulosa nozioaren erdibideko erabilera horri esker, Espainian parte-hartzearen *outsourcing*ak zer errealitate dakarren eta zer ezaugarri dituen azter dezakegu. Zehazki, planteatzen dugu errealitate hori ulertzeko zailtasunak daudela, izaera lausoa baitu, “nebulosa” nozioaren adiera desberdinek islatzen duten gisan (*cf.* RAE, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)[[6]](#footnote-6).

HP zerbitzuak eskaintzen dituzten eragileen kasuistika era askotakoa da: batzuk, adibidez, 1960-1990ean sortu ziren eta 2000tik aurrera HP zerbitzuak proposatzen dizkiete 2001etik aurrera zuzendari ohiek sortutako kide bakarreko *coaching y consulting* enpresei; beste batzuk, berriz, administrazio publikoetako idazkari ohiak dira, zeinek, kargua utzi eta bertako kontaktuen agendak erabiliz, administrazioei *coaching*a egiten baitiete.

Eskaintzari dagokionez, zerbitzu-kartetan ikusten da aniztasuna: batzuek dirulaguntzak kudeatzen dituzte, beste batzuek aurrekontu parte-hartzaileak diseinatzen dituzte. Multzo konplexu horretan sartzen dira bai HP zerbitzuetan espezializatutako aholkularitzak (jarduera horixe dutenak bere izateko arrazoia), bai parte-hartzea eskaintzen dutenak beste produktu batzuen artean (merkatu-aholkularitza, partaidetzari ez dagozkion dokumentuen maketazioa), bai “ikerketa sozialeko eta merkatu-azterketetako aholkularitzak, zerbitzua eskaintzen dutenak parte-hartze prozesuak, merkatu-azterketak eta ikerketa sozialak abiarazten” (Consultores Investigación Social y de Mercados enpresaren egitekoa), eta abar.

Bestalde, uste dugu errealitate ezezagun horrek nebulosa jakin bat duela, Robert Cox-ek azaldutako zentzuan. Izan ere, bere baitan baitu “sare formal eta informal bat −*gero eta identifikagarriagoa nahiz eta eragile edo agentzia bakarrean gorpuztua ez egon*−, kapitalismo globala mantentzeko kontsentsu-politikak sortzen diharduten intelektualen, korporazioen eta estatuaren artekoa (Cox, 2002: 33). Sare horrek zerikusi handia du Brown-en neoliberalismoaren definizioarekin (kapituluaren hasieran aurkeztu duguna): neoliberalismoaren ezaugarri nagusia da bizitza publiko zein pribatuko esparru guztiak monetarizatzen dituela (2015: 21). Kasu honetan, PBN mantentzea du helburutzat, alegia, axolagabekeriaren politika antolatzea. Nebulosaren zentzu horri esker, partaidetza-zerbitzuen merkatu-modu batek zer ezaugarri dituen ikus dezakegu (merkatu neoliberala).

Bigarren ideiari dagokionez, merkatuaren izaera askotarikoari/ pluralari/… lotutakoa, Espainiako HP zerbitzuen aniztasuna antolatzeko ardatza izango da merkatu *sozial* eta merkatu neoliberalaren arteko bereizketa. Lehenaren ezaugarri nagusia da ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioen araberako zerbitzuak eskaintzen dituela, betiere, “beste edozein interesen gainetik, lehentasun gisa, pertsonak, ingurugiroa eta garapen jasangarri zein sostengarria kontuan hartzen duen jarduera ekonomiko baten ikuspuntutik” (REAS ekonomia solidarioaren karta). Multzo horretan sartzen dira ikerketa-taldeak, aholkularitzak, *freelancer*ak eta, halaber, baita arlo publikoko parte-hartze teknikari zenbait ere. Bigarrenaren ezaugarria da nebulosa-izaera coaxiarra duela, parte-hartzearen jarduera irizpide kapitalistetan oinarrituz bideratzen baitu (produktibitatea, malgutasuna eta mozkinen lorpena, KPBren ikuspegi neoenpresarialaren arabera ulertuak).

96 aholkularitza horiek agertzen diguten errealitatean sakonduz gero, ikus dezakegu zenbait gorakada nabarmen daudela eragile horien sorreran, urte hauetan: 1999, 2000-2006 eta 2011-2013 (*cf.* 1. grafikoa).

**I. Grafikoa: Aztertutako 96 aholkularitzen antolaketa kronologikoa, sortu ziren urtearen arabera**

Gorakada horien azalpenetako bat legegintza-ekintzaren eragina da. Slobodian-ek (2019) identifikatzen duen neoliberaslimo-forman, jarduera nagusitzat definitzen da legegintza-ekintza. Hala, 1999ko gorakada azaltzeko, jakin behar da, garai hartarako, autonomia-erkidegoek jada onartuak zituztela partaidetza instituzionalerako bitarteko ugari: herri-ekimen legegileak, arloko kontseiluak, etab. Era berean, Porto Alegreko aurrekontu parte-hartzaileen oihartzuna eragina izaten hasi zen, eta administrazio publikoak ez zuen, artean, agente teknikarien kidegorik. Horrenbestez, funtsezkoa izan zen militanteak artisau bilakatzea partaidetza-zerbitzuak eskaintzen dituzten fundazioen bitartez. Beren jarduera ekintza publiko instituzionalaren mesedetan bideratu nahi duten ekintzaile askok hautatu zuten fundazioaren forma (*v.g.* Fundación Pere Tarres).

Bigarren gorakadari dagokionez (2000), komeni da gogoraraztea orduan hasi zirela Espainian lehenbiziko aurrekontu parte-hartzaileak eta 2001-2002 artean onartu zirela HP zerbitzuen merkatu bat sortzea laguntzen duten legeak: 4/2001 Lege Organikoa, Eskaera Eskubidea arautzen duena; 1/2002 Lege Organikoa, Elkartzeko Eskubidea arautzen duena, eta 50/2002 Legea, Fundazioei buruzkoa. 2013ko gorakadak, berriz, lotura du 19/2013 Legearen onarpenarekin (gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa) –horrekin eman zitzaion hasiera, argi eta garbi, Espainiako estatuko gobernu irekiaren estrategiari− eta, halaber, garai hartan sortutako aholkularitzen izaerarekin, parte-hartze digitalera bideratuak (Komunikatik, Novagob, Delibera, Kuorum), zeinek parte hartzeko eta “gardentasunerako metodologiak” eskaintzen baitzituzten.

Hala, hain zuzen, 1. grafikoak nebulosa bat adierazten du, eta beharrezkoa da horretan sakontzea, baina errealitate bati erantzuten dio: parte-hartze instituzionalerako eskaera bat dago, eta horrek herritarren parte-hartze zerbitzuetako merkatura garamatza.

Merkatuari buruz hitz egitean, garrantzitsua da azpimarratzea, Collon-ek foro hibridoen azterlanean (2001) egiten duen bezala, merkatua ez dela instituzio abstraktu bat. Horri loturik, hemen ez zaizkigu interesatzen haren izaerari buruzko diskurtso teologikoak. Merkatuari buruz modu orokorrean hitz egiteak ez du zentzurik, eta ez da zehatza; hobe da merkatuei buruz hitz egitea, pluralean, historikoki eta modu mailakatuan antolatuak eta egituratuak. Gainera, gure analisiei zehaztasun handiagoa ematen dio merkatuen erabilerari erreparatzeak.

Horren ildotik, izaera plurala antolatzeko karakterizazio ugari proposatu dira. Fraser eta Jaeggi-ri jarraikiz (2019: 27), merkatuen erabilerak bereiz ditzakegu: *banatzeko* erabiltzen direnak (ondasun ukiezinak banatzera eta zatitzera bideratuak) eta *esleitzeko* erabiltzen direnak (indibidualetik haratago doazen eta kolektibora iristen diren proiektuetarako baliabideak erabiltzera bideratuak). Horrenbestez, zehatzagoak izateko, ez dugu soilik hitz egingo parte-hartze zerbitzuen merkatuei buruz, baizik eta zehaztu beharko dugu, merkatuen erabilerari dagokionez, parte-hartze zerbitzuen ezaugarri nagusia dela, hain zuzen, baliabide sozialei (kapital-formak, azken batean) helburu kolektiboetara bideratutako erabilerak esleitzea. Helburu kolektibo horiek demokraziaren krisiaren testuinguruan janzten dira publikoki, baina, arestian aipatu dugun moduan, legitimitate politikoa metatzeko edo onura politiko eta enpresariala lortzeko helburuak ezkutatzen dituzte.

Horri dagokionez, garrantzitsua da zehaztea gizarte kapitalistetan dauden merkatu-formek trukearen logikari erantsitako ezaugarri bat dutela, eta horrek gidatzen dituela (metatzera bideratutako trukea): produktuarekiko erlazio instrumentala ezartzen dute. Jaeggik adierazten duenez:

“Baldin eta zerbait tratatzen badugu saltzera bideratutako produktu gisa, zerbait horrekin eta geure buruarekin dugun harremana aldatzen da. Despertsonalizazioa edo axolagabekeria dakar, eta munduarekiko harremanak termino instrumentaletan bideratzen ditu, berezko balioen aurka” (Fraser eta Jaeggi, 2019:29).

Hala, merkatu kapitalistek berezkoa dute burokratizazio neoliberalak hauspotzen duen axolagabekeria. Hau da, ezin da bata bestea gabe ulertu: parte-hartzearen burokratizazio neoliberalaz hitz egiteak esan nahi du interes ezaren antolaketaz hitz egitea, eta, orobat, haren adierazpen zehatzaz, axolagabekeriaz.

Diagnosi honetan PBNren hirugarren mugimendu gisa azaltzen dugun HPren merkantilizazioaren ezaugarrietako bat da lehiaren logika instituzionalizatzen duela zerbitzuen eskaerari erantzuteko garaian. Eskaera hori legitimitate politikoa metatzeko beharrari erantzutera bideratuta dago. Laval eta Dardot-ek esaten dutenean merkatua dela “mekanismo sozial bat, informazioa mobilizatzea eta besteei prezioen bitartez jakinaraztea ahalbidetzen duena”, zera azpimarratu nahi dute, “ekonomiaren arazoa ez dela oreka orokorrarena, baizik eta jakitea norbanakoek nola atera diezaioketen onurarik handiena esku artean duten informazio osatu gabeari” (2015: 145- 48).

Azalpen horrekin, egileek adierazten dute lehia trakzio-elementu bat dela, merkatu neoliberal honen izaera definitzen duena. Espainian, agerikoak dira lehiaren existentziaren ebidentzia politikoak. Parte-hartzea politizatzen da, ez *topos*-aren eztabaida gisa, beste zentzu batean baizik: parte-hartzearen kudeaketari buruzko eztabaiden erabilera politiko gisa errentagarritasun politikoa lortzeko.

Gaur egun, udalerri batek parte-hartzeari lotutako bere esparru eta filosofiarekin ondoen egokitzen den aholkularitza kontratatu dezake. Merkatuaren handitasunak horretarako aukera ematen du. Hori borroka politikorako arma bihurtzen da. Jada badaude zenbait gatazka horren haritik, adibidez, udalerri bateko oposizioak uste baitu udalak parte hartzeko zerbitzuak kontratatzen dituela, ez objektibotasun-irizpideen arabera, baizik eta adiskidekeria-irizpideen arabera eta klientelismoan oinarrituta.

Lehia ez da bakarrik *eremu* politikoan ikusten. Logika horrek aurrez aurre eta elkarren kontra lehian jartzen ditu parte-hartzea ulertzeko bi modu, halako moldez non bidea egina baitu esanahiak eraikitzeko borrokak. Honako hauek dira elkarren kontra lehiatzeko *tipo ideal* formak: batak defendatzen du parte-hartzea sal *daitekeela* eta saldu *behar dela* (jarraian, nebulosa izenez azalduko duguna; parte-hartzearen merkatu neoliberala, parte-hartzearen sofistak); besteak defendatzen du parte-hartzea *sal daitekeela baina ez dela saltzera eta merkantilizatzera bideratu behar* (HPren merkatu sozial deritzoguna).

**5. 1. Nebulosa: merkatu neoliberala edo administrazioari *coaching* egiten dioten sofistak**

Espainiako *Coaching* Elkartearen (ASESCO) arabera, *coaching*aren lehen araua da “erabat konbentzituta egotea pertsonek lorgarria den guztia lor dezaketela”. Bigarrena, jakitea “konbikzio hori etengabe indartzen aritu beharko dutela”. Lehenengo arauak esan nahi du egiturak existituko ez balira bezala jokatu behar dela, bizitza ahula eta mugatua izango ez balitz bezala; bigarrenak, berriz, eskatzen du eragileak, dinamikak, produktuak eta bitartekoak egokitzeko espazio bat sortzea, eta horiekin lan egitea ilusio bat indartzeko: merkatu bat. Herenreich-ek, *Smile or die* lanean (2018), diskurtso neoliberalaren oinarri legitimatzaile gisa aztertu ditu elementu horiek guztiak, modu bikainean. Hortaz, ez da harritzekoa parte-hartzeari aplikatutako *coaching*aren printzipioek zenbait erronka mahaigaineratzea jardunbide horri modu kritikoan heltzen dion edonori. Printzipio horiek ongi egokitzen zaizkio axolagabekeria antolatzeko proiektu neoliberalari: interesarekiko interes eza, eta joko-arau, azpitestu eta benetan diharduenarekiko axolagabekeria (*poliseko gaietan parte hartzen ez dutenak ez daitezela sartu, ez baitakite zer garrantzi duen* ikuspuntuarekiko ezaxolak).

Parte-hartzea sal daitekeela eta saldu behar dela uste dutenen diskurtso-esparrua Scytl enpresako kontseilari delegatu Pere Vallès-en adierazpenen ildoan kokatzen da: 2016ko otsailean *El economista* egunkarian (*cf.* kapituluko hirugarren atala) adierazi zuenez, demokrazia parte-hartzailearen merkatu heldu bat dago, demokraziarako produktuak saldu ahal izateko. Bildutako datuen arabera, 1980ko hamarkadan sortutako aholkularitzak dira (*v.g.* Euroconseil, Estrategia Local, besteak beste), guztiak sozietate anonimoak, 10 kide baino gehiagokoak eta metatze-logikarekiko partaidetza-zerbitzu funtzionalak eskaintzen dituztenak, zer eta “lider politikoen eta erakunde publikoen eraginkortasuna hobetzeko” (Estrategia Local).

Eragile horiek “edozein indar politiko demokratikok zuzentzen dituen erakundeekin” egiten dute *coaching*a, parte hartzeko barne erakunde-egitura bat eraikitzen laguntzen dute (administrazio-organoak egituratzen edo parte-hartzearen administrazio-ereduak egiten), eta, dagoeneko, merkatu-hizkera propioa dute jasota beren zerbitzu-kartetan. Hala, aurrekontu parte-hartzaileak, planak eta politika parte-hartzaileak egiten dituztenean, “herritarrek parte hartzeko lanak” egiten dituztela adierazten dute, (Tokiko Estrategia). Berehala, nebulosa hori osatzen duten eragile nagusien artean, profil jakin bat aurkitzen dugu: sozietate anonimo edo mugatu izaerako enpresak, talde enpresarial ertain-handiz osatuak, lurralde eta eskala anitzekoak –zenbaitetan, estatu anitzekoak−, mota guztietako produktuak eskaintzen dituztenak, ez soilik parte-hartzeari lotutakoak. Enpresa horiek zuzentzen dituzten eragileen profilak arakatzean, ohikoa da gizonezkoak aurkitzea, askotan industria-ingeniariak antolaketa eta berrikuntzako graduondoko ikasketekin.

Sofista gisa, badakite, nebulosan tokia hartzeko, beharrezkoa dela botere-*eremu*aren konfigurazioaren aldaketekiko erretorika funtzionala edukitzea. Hala, ikuspuntu horretatik zerbitzua eskaintzen dutenen erretorikaren ezaugarrietako bat da, lehenik eta behin, azpimarratzen dutela malgutasuna, moldagarritasuna eta aukera eduki behar dela ondasun sinbolikoen metaketaren arrazionaltasun neoliberalean oinarritutako HP arloko *coaching* administratiboa egiteko:

EVM.net pertsonen, bitartekoen eta prozesuen ekosistema bat da, modu arin eta berritzailean antolatzen dena gizarteko edozein eremutatik planteatzen diren erronka eta arazoei erantzun eraginkorra, efizientea eta balio erantsi handikoa emateko (EVM aholkularitza).

“Baliabideak optimizatzea eta inpaktuak maximizatzea” errazten dugu (97 sf. aholkularitza)

Bigarrenik, beste ezaugarri bat da diskurtso merkantilista eta produktibista erabiltzea, mozkinak eta ondasunak metatzera bideratutakoa, *ad hoc* produktuak, produktu pertsonalizatuak eta gailenak, abiaraziz. Zerbitzuaren indibidualizazio hori ez da eragozpena enpresa-existentziaren profesionalismo-printzipioari eusteko, alegia, hala eskatzen duen edonorentzat lan egiteko gaitasuna edukitzeko:

Hurbiltasuna, profesionaltasuna, zorroztasuna eta erantzukizuna dira gure nortasunaren ezaugarriak. Konponbide eraginkorrak eta arrakastatsuak eskaintzen ditugu, zure kudeaketan eraginkortasuna hobetzen eta hobeto gobernatzen lagun diezazuketenak. Edozein pertsona, entitate edo erakunderekin lan egiteko gai gara, edozein unetan eta edonondik, gure lan-tresna ezagutza baita. Pertsona gizartekoiak gara, eraginkortasunez eta malgutasunez egiten dugu lan, emaitzetara bideratuta, eta digitalizatuta gaude, etengabeko bilakaera profesionalean. Espazio konektatuak sortzea bilatzen dugu, sormena sustatuko dutenak, produktiboagoa izatea ahalbidetuko dizutenak eta, batez ere, zure bizitza profesionala erraztuko dutenak eta zoriontsuago egingo zaituztenak. Gure lan-espazioak, antolaketa-kultura eta gure bezeroen aurrean agertzeko dugun modua eraldatzeko erronka onartzen dugu (Iritziak Batuz).

Tomás Calvok, Grezia klasikoko sofistei buruz ari dela (1986: 69-74), azaltzen du sofisten profesionalismoak, profesionala ikusteko zuten moduak, kritikak sorrarazten zituela, zeren, alde batetik:

*Areté*a irakatsi nahi zuten, eta hori onartezina zen aristokratentzat, *areté*a ez baitzen irakasten, nobleziaren berezko zerbait baita; bestetik, demokratentzat, *areté*a ikas daiteke, bai, baina polisaren baitan. Benetako hezkuntza komunitatearena da.

Sofistak bezala, nebulosa hori osatzen duten agenteak haien artean eta besteekin lehiatzen dira irakasteko ahalik eta ikasle/bezero gehien lortzeko. Era berean, aristokrazia parte-hartzailearen kritikak jasotzen dituzte, aristokraziak uste baitu ez dela beharrezkoa ezein eragile motari atea zabaltzea; izan ere, uste du bitartekaritza-modu orok, baita neoliberalak ere, pribilegioak galaraz diezazkiokeela dagoeneko *habitus* parte-hartzaileak dituenari. Aurre egin behar diete, halaber, “intrusismoa”, “merkantilismoa” eta “klientelismoa” direla-eta parte-hartze zerbitzuen merkatuan jarrera kritikoarekin agertzen direnen gaitzespenei (horrelako deskalifikazioak entzun ahal izan ziren “Patas arriba: El (a)salto de la participación” parte-hartzean hezteko IX. topaketan, 2016ko urriaren 28, 29 eta 30ean, Kordoban. HPren merkatu sozialeko parte-hartze arloko 56 pertsona bildu ziren han); horri esker, parte-hartzearen heroi gisa aurkez dezakete beren burua.

Hirugarrenik, erretorikaren beste ezaugarri bat da luzaketa kontzeptuala erabiltzea, hartara bezeroen profil zabalagoa eta anitzagoa lortzeko. Nebulosa horrek joera handiagoa dauka “gobernu irekiaren” diskurtsoa mobilizatzeko; beraz, gobernu irekiko zerbitzuetan diharduten enpresa guztiak merkatu honetan daude. Era berean, parte-hartzea definitzeko garaian, joera dute komunikazioarekin, gardentasunarekin eta informazioarekin berdintzeko:

ATC-SIG SLk komunikazio, gardentasun eta parte-hartze talde bat jartzen du (...)-ko udalaren esku, Udalaren komunikazioa hobetzen lan egiteko, informazio gehiago izan dezan udal-webguneari eduki gehiago emateko eta herritarren parte-hartzea sustatzeko. Gure bulegoak komunikazioa areagotzeko eta gardentasuna hobetzeko lan egiten du, eta, hala, parte-hartzea sustatzen laguntzen du (ATC aholkularitza).

Nebulosa horren ezaugarrietako bat da erretorika malgua darabilela. Merkatu horretan dihardutenen praktikei dagokienez, ohikoa da estandarizazioaren bitartez malgutasunaren eta segurtasunaren artean oreka bilatzen duten eskaintzak aurkitzea. Hala, parte-hartzearen kudeaketari aplikatutako produktu estandarizatuak saltzen dira, hala nola Predictive Index®, “produktibitatea izugarri handitzeko” eta partaidetza-arloko logikako lanpostuen *target*en sorrerari buruzko informazioa eraginkortasunez erabiltzeko. Merkatu horren xede nagusia ez da ebaluazio-indizeak edo partaidetza-produktu modelatuak sortzea, baina ohikoa izaten da; ezaugarri nagusietako bat bada, ordea, horien aplikazioan kanon-tasak erabiltzea. Hau da, kanona egotea, produktu batengatik ordaindu behar izatea, oinarrizkoa da nebulosan; izan ere, tresna edo indize baten bidezko estandarizazio-maila horiek merkatu sozialean ere bai baitaude −merkatu horretan, ordea, lizentzia komun eta irekiarekin proposatzen dira−.

Nahiz eta eraginkortasunaren erretorika modu horretan ezartzen den merkatuan (azkartasuna, malgutasuna…), bertako eragileek beste praktika batzuei dagozkien etiketak erabiltzen dituzte, denbora mantsoagokoak eta parte-hartzea ulertzeko beste modu batekoak (artisau-erakoa). Hor, ikusten da merkatuko lehia, argi eta garbi, kategorien esanahien lehia eta borroka ere badela; esanahiak emateko borroka bat. Aztertutako entitateetako batek, adibidez, artisau-nozioa erabiltzen du, eta, bere diskurtsoan, aldiz, erakundeen elkarlaneko kudeaketarako praktika neoliberala erakusten du, *copyright*a duten produktuak eskainiz:

Neurrira egindako aholkulariak gara. Artisauaren espiritua dugu, eta horrek errealitate bakoitzera egokitzeko aukera ematen digu. Gure interes nagusia da pertsonen, taldeen eta antolakundeen garapen-prozesuak erraztea eta laguntzea. Etengabeko hobekuntzaren eta berrikuntzaren aldeko apustu garbia egiten dugu, metodologia oso praktikoekin eta testuinguru bakoitzari aplikatutakoekin. (Prímula Asesores aholkularitza, Aragon Participa ekimeneko herritarren parte-hartzearen 1. metodologia-koadernoaren sinatzailea).

Administrazioarentzako parte-hartze arloko *coaching*a zenbait apaingarri/osagarri diskurtsiboz lagundurik egiten da. Horiek balioa ematen diote harremanak, baliabideak eta eragile-sareak –oro har, ingelesezko *partner* terminoarekin aipatzen direnak− mobilizatzeko gaitasunari eta berrikuntzari. Gainera, sektore baten aitzindari gisa aurkezten dute aholkularitza. Diskurtso hori, termino sinbolikoetan, nebulosa osatzen duen kapital sofistiko edo teknikoaren oinarria da.

**II. Taula: Civiciti (Bartzelona, Madril eta Sevilla)**

Ezaugarri horien argitan, komeni da merkatuan modu neoliberalean diharduten eragile horien rolaz hausnartzea. Sofista gisa dihardute, itxuraz artisau gisa, berrikuntzan kezkatuta, eta nebulosa baten parte aktibo dira, modu coxiarrean, behin eta berriz jotzen baitute partaidetza-agendaren helburuak lortzeko mobiliza ditzaketen bazkide-sareetara. Sare hori ikusezina da, baina eraginkorra, eta erakusten du gutxi inporta duela *ethos* komunitarioa eraikitzeak; axola duena da *habitus*a edukitzea, zentzu guztietan, baina, batez ere, sakonenean: merkatu aldakor batean, eragileari etorkizuneko aurreikuspenak egitea ahalbidetzen diona, lagunduko diona aurreikusten zerk izango duen balioa eta zerk ez botere-*eremu*an.

**5.2. Parte-hartzearen merkatu soziala**

HP zerbitzuen merkatu sozialak, parte-hartzean aritzeko duen zentzu kritikoa dela eta, desberdina izan nahi du, eta ekonomia sozial eta solidarioko sareetan egituratuta dago, hala nola Mercado Social de Madrid edo REASen moduko ekimenetan. Ekonomia sozial eta solidarioaren printzipio gehienak biltzen dituzten aholkularitza edo aholkularitza-talde guztiak ez daude sare batean izena emanda, baina haien zerbitzu-kartetan sareoi dagozkien elementuak aipatzen dira beti. Ezaugarri horrexek bereizten ditu, hain zuzen ere, bi merkatu-motak.

Bertako eragileen profilari dagokionez, esan behar da enpresa gehienak kooperatibak direla, 10 pertsona baino gutxiagoz osatuak, eta hainbat arlotatik etorritakoak: Gizarte Zientziak, Humanitateak, Gizarte Langintza, Gizarte Hezkuntza eta Psikologia. Merkatu honetan, ugariak dira emakumeek gidatutako aholkularitza-kooperatibak, zeinen erretorikak bat egiten baitu Justizia Sozialarekin, herritarren parte-hartzearekin, komunitatearekin, denborak zaintzearekin, jakintzak aitortzearekin eta konfiantza eta konpromisoa eraikitzearen garrantziarekin. Parte-hartzearen kausaren aldeko konpromiso-*pathos* militante bat daukate, merkatu-logika estraktibistarekin talka egiten duena, baina beharrezkoa dena partaidetza-sistemek iraun dezaten. Merkatu sozialeko eragileak mugiarazten dituen konplizitate isil horrek dakarren doako lan (ordaindu gabeko) hori gabe, ezingo lirateke aurrera atera hainbat prozesu parte-hartzaile.

Praktika horri jarraikiz, honako helburu hauek aurkitu daitezke zerbitzu-kartetan: “gizarte justuago bat bilatzea” (Fundación Jaume Bofil); “erantzun arduratsu, zientifiko eta erabilgarriak” emateko interesa (Fundación Ferrer i Guàrdia); bere lana “kalitate demokratikoa hobetzera” bideratzeko beharra (EIDOS); eta parte-hartzearen definizio jakin bat eskaintzea, komunitateari, Justizia Sozialari eta garapen komunitarioari lotutakoa. Krisiaren *topos* kritiko bati heldurik (zainketen krisia), parte-hartzeaz hitz egiten dute “pertsonak eta komunitateak bizitzaren erdigunean kokatzeko, eta esparru publikoaren birdefinizioaren aldeko apustua egiten dute, eremu komunaren alde” (CIMAS).

Ondasun komunen defentsaz gain, merkatu honetan, nebulosan ez bezala, partaidetzari buruzko planteamendu kritiko eta feministak aurkitzen ditugu, zeinek erabakiak hartzeko prozesuen erdigunean jartzen baitituzte zainketen krisia eta pertsonen bizitza, eta horrek eskatzen du eredu ekonomiko, sozial eta administratiboari buruzko hausnarketa egitea, askotan modu intersekzionalean. Horietan, gero eta eragin handiagoa du ekonomia feministaren diskurtsoak eta praktikak. Hau da, parte-hartzeari buruz aritzean, ezinbesteko tokia hartzen dute bizitza antolatzen duten egitura material eta sinbolikoek:

Feminismoa eta genero-ikuspegia dira gure jarduera guztien zeharkako ardatzak. Gaur egun, gure jarduerak bost lan-ildo ditu: prestakuntza eta sentsibilizazioa, ikerketa eta aholkularitza, komunikazioa, kultura-kudeaketa eta parte-hartzea (Pandora Mirabilla).

Kooperatiba txiki honen oinarria da inklusioaren, ahalduntzearen eta parte-hartzearen aldeko konpromisoa, justizia sozial handiagoa lortzeko bidean. Gure kooperatibari izena ematen dion Aradiak sorginkeria erabiltzen zuen erresistentzia sozialerako tresna gisa, pertsona ahulenek jasaten zituzten zapalkuntza-moduei aurre egiteko. Guk magia prestakuntzara eta ikerketara eramaten dugu, gaur egun oraindik indarrean dauden menderatze-moduen aurka borrokatzeko tresna gisa (Aradia Coop.).

Barne-desberdintasunak gorabehera, mota honetako aholkularitzek elementu komunak dituzte; alegia, parte-hartzearen artisau-izaera aldarrikatzen dute, axolagabekeria kritikatzen dute eta harremanak ehuntzeko denbora luzeagoa bilatzen dute (adibidez, Cooperativa de Iniciativa Social, Emprendimiento y Consultoría Social delakoak −gizarte-ekimeneko, ekintzailetzako eta gizarte-aholkularitzako kooperatiba− printzipio hau nabarmentzen du, besteak beste: “inplikazioa, gure lanean jorratzen ditugun errealitateek ez gaituzte axolagabe uzten”). Parte-hartzearen denbora azkarrei eta grina ezari egindako kritika hori, berez, merkatu- eta ekonomia-erlazioak kudeatzeko eredu menderatzailearekiko kritika da.

Esanahien inguruko borrokaren aurrean −aro neoliberala ezaugarritzen duena−, dagoeneko ukaezina da merkatu horren barruan nabarmentzeko beharra. Aholkularitza batzuk jada ohartu dira horretaz, eta horregatik hasi behar izan dute erabiltzen parte-hartzearen nebulosaren bultzatzaileekiko desberdintzen dituzten kontzeptuak. Horietako bat da S. Cooperativa Plevia, Gizarte Zientzien arlotik datozen hiru emakumek osatua, eta “autore-aholkularitza” terminoaren berrikuntza dakarrena:

Autore-aholkularitzak esanahia ematen dio gure lana egiteko moduari; sukaldaritzaren mundura jotzen dugu egiten duguna eta gure bezeroei eskaintzen dieguna irudikatzeko: usainez, zaporez eta ehundurez betetako espazio handi bat, non hiru sukaldarik beren sormena eta esperientzia askatzen duten gure zigilu pertsonalarekin plater paregabeak egiteko, herrialde bakoitzeko (bertako jendearen) produktu tipikoen eta elaborazio-prozesu bikainen arteko nahasketa harmoniko baten bidez (Plevia).

Parte-hartzearen sofistek aurre egin behar diete aristokratei eta artisauei, baina nebulosaren inertzia dute alde. Aldiz, merkatuan jarrera kritikoz egotea etengabeko pultsua da, eta egoera deserosoan egiten da, *habitus* dominatzailearekiko etengabeko zalantza agertzeak prekarietatea eta ziurtasun eza sortzen baititu. Deserosoa da, izan ere, alde batetik, latza baita antzeko ereduen ispilurik gabe esperimentatu behar izatea, eta, bestetik, ezartzen delako “*habitus* *outsider*” bat (Ripio, 2015), eutsi behar diena normaltasunaren bidera buelta dadila eskatzen dioten abisuei eta kargu-hartzeei. Kargu-hartze horiek egunerokoak dira, praktika hori naturalizatu egiten da, eta boterea erabiltzeko formula autoritarioen bitartez bideratzen dira.

Neoliberalismoaren berezko domestikazio-saiakera horiek –axolagabekeria eraikitzeko politikarentzat beharrezkoa– jada entitatearen proiektua sortzeko prozesuan (aholkularitzaren sorreran) agertzen dira. Horren adibide izan daiteke, adibidez, tokiko aholkularitza-erakunde batek kooperatiba edo enpresa berriei eskainitako ikastaro batean, parte-hartzearen merkatu sozialekoa izango den bati eskatzea kentzeko “feminista” hitza enpresaren xedetik, hartara, admistrazio publiko bati zerbitzuak eskaintzean, hain gatazkatsua ez izateko.

Era berean, saiakera horiek zerbitzua enkargatzeko prozesuan zehar bideratzen dira, baita instituzionalizazio berrian sartzen diren eta HP modu kritikoan instituzionalizatu nahi duten administrazio publikoen jardunbideetan ere. Bigarren ideia horren adibide da zenbait administrazio publiko kritikoren (edo ez-kritikoren) eskaera merkatu sozialeko aholkularitzak kontratatzen dituztenean: eskatzen dute azterlanak ikuspuntu berri batekin egiteko, baina aldi berean eskatzen dute aurrez identifikatutako joerekiko konparazioak egiteko. Hain zuzen, kategoria zaharretan oinarritutako analisi estatistiko berriak eskatzen direnean konparazioa egin ahal izateko, eskatzen da galdetegietako galderek ez ditzatela eduki planteamendu errotik desberdinak. Esate baterako, generoaren aldagaiari dagokionez, ez da errazten intersekzionalitatearen tresnarekin lan egitea ahalbidetzen duen beste aldagairik, horrekin ezingo bailitzateke konparaziorik egin[[7]](#footnote-7).

**6. Ondorioak**

Artikulu honetan aztertu dugu zer forma zehatz hartzen duen parte-hartzearen aldaketak Espainian. Horretarako, 1978-2017 arteko partaidetzaren arloko ekintza publikoaren instituzionalizazioaren analisi genetikoa egin dugu, estatuko parte-hartzearen industriaren egungo zenbait produktu politiko aztertuz.

Material enpirikoa aztertu ondoren (ikus I. taula), ondorioztatu dugu, neoliberalismoaren interpretazio marxiarretan oinarrituz (Bourdieu, 1997; Hibou, 2012; Brown, 2015; Fraser eta Jaeggi, 2018; Slovodian, 2018), Espainiako parte-hartzearen aldaketak izaera neoliberala duela. Horrek esan nahi du korporazio enpresarial pribatu gehiago daudela erabakigune publikoan, eta, halaber, kapital juridikoaren garrantzia areagotu egin dela instituzioen partaidetza-egiturak diseinatzeko garaian.

Hain zuzen, baieztapen hori hiru mugimendutan oinarrituz egiten dugu.

Lehenengoa, demokraziaren krisiaren *topos* bat naturalizatzea, zeinari esker iragaz baititzakete korporazio ekonomiko handiek beren herritarren parte-hartze arloko produktuak, kapitala metatzera bideratuak. Era berean, *topos* hori diseinatzeko, parte-hartzearen ideia medikalizatua duen sekuentzia bat erabiltzen da.

Bigarren mugimendua parte-hartzearen burokratizazio neoliberalari dagokio. Espainian gaur egun parte-hartzearen burokratizazioa gauzatzea ahalbidetzen duten zazpi praktika aipatu ditugu. Horri dagokionez, azpimarratzen dugu garrantzitsua dela kontuan hartzea demokrazia desburokratizatzeko proiektuaren paradoxa, hain zuzen, parte-hartzea burokratizatuz egiten ari baita hori. Halaber, adierazten dugu kontua ez dela, orain, praktika burokratiko oro desagerraraztea parte-hartzearen diseinu instituzionalean, baizik eta beharrezkoa dela hausnartzea zer eragin dituen, prozesu parte-hartzaile bat integratzean eta diseinatzean, eragileen kapital juridiko eta sozial metaketa pribilegiatzeak. Alegia, beharrezkoa dela “burokrazia erreflexibo” baten antzeko zerbait.

Hirugarren mugimendua, sakonago aztertu duguna, parte-hartzearen merkantilizazio pribatiboari buruzkoa da. Jakin badakigu, 1970eko hamarkadako parte-hartzearen artisautzatik 2010eko hamarkadako parte-hartzearen industriara igarotzean, herritarren parte-hartze arloko hainbat merkatu sortu direla (Mazeaud eta Nonjon, 2018). Testuan, merkatu soziala eta neoliberala identifikatu dira. Horri dagokionez, herritarren parte-hartzearen arloko merkatuaren funtzionamendua aztertzeko etorkizuneko ikerketetan, interesgarria ez da izango merkatu bakoitzaren joeren azterketa deskriptiboak egitea, baizik eta estatuek merkatu horiek nola erabiltzen dituzten aztertzea eta horietan burokraziak zer rol jokatzen duen bereiztea.

Orrialde hauetan, PBNren ideiari lotutako diagnostikoaren ildo nagusiak marraztu ditugu. Zalantzarik gabe, sakondu gabe geratu dira aldaketaren mugimenduetako bakoitzaren hainbat alderdi. Izan ere, parte-hartzearen merkantilizazioari jarri nahi izan diogu arreta, parte-hartzeak erronka garrantzitsu bati aurre egin behar baitio Espainian, alegia, modernizazio administratiboaren prozesu betean, erradikaltasunari eutsi behar baitio kudeaketa publiko berriaren programen bitartez, non burokraziarekiko kritika burokrazia gehiagorekin konpontzeko joera dagoen (Hibou, 2012, Baiocchi eta Ganuza, 2017). Aurrerantzean, hemen aipatutako hiru mugimenduak gehiago zehazten jarraitu beharko da; badago zertan sakondu ekintza publikoa gauzatzeko bitartekoen azterketan –batzuk ez ditugu hemen landu; besteak beste, herritarren parte-hartzea esternalizatzeko prozeduren barruan, eskala desberdinetako administrazio publikoen eta bitarteko eragileen arteko lankidetza-hitzarmenak−. Horien nahiz administrazioaren bizitza osatzen duten beste dokumentu batzuen azterketa sistematikoa eginez, zehaztasun handiagoz kalkulatuko dugu neoliberalismo parte-hartzaileak zer intentsitaterekin desegiten duen demokrazia.

## Demokrazia, merkatura edo gatazkara bideratuta? Oinarri juridiko-konstituzional berrien bila, bidezko ordena sozial eta ekonomiko baterako

Ainhoa Lasa eta Leire Escajedo

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

**LABURPENA**: Erdi Aroan botere politikoa legitimatzeko balorazio etiko edo erlijiosoak erabili izan ondoren, garai berri bat heldu zen, zeinetan politika horietatik bereiziko den. Hor Estatu forma desberdinak agertuko zaizkigu (absolutua, liberala, soziala, eta merkatu-estatu globala). Testuinguru historiko bakoitzean indarrean dauden indar- eta nagusitasun-harremanek baldintzatuko dute zein Estatu forma garatzen den. Eta, hori horrela, zera esan daiteke: Estatu mota bakoitza juridikoki artikulatu egiten dela baldintzapen batzuen mende, baldintzapen horien artean baliabide materialak eta sinbolikoak birbanatzeko jarduten duten harreman eta ekintzak daudela. Gizarte-erreprodukzioko baldintzak esaten zaie hauei.)

Premisa horri jarraikiz, demokrazia, kategoria politiko eta juridiko gisa, baldintzatuta agertzen zaigu, zehazki leku eta garai zehatz batzuetan Zuzenbidean eta Politikan gizarte-erreprodukziorako ezarri diren baldintzapean. Gaingiroki, XVIII. mendearen bukaeran sustraiak dituen estatu liberalean, hauxe barneratu zuen demokraziak: sistema ekonomiko liberalak juridikoki, legeetan, markatuko dituen erreprodukzio sozialerako baldintzak. Horien artean, Estatuaren eta gizartearen arteko banaketa, sufragio zentsitarioa eta legearen inperioa direla medio. Geroago, XX. mendearen lehen hamarkadetan, estatu sozialaren formak berritasuna ekarriko zuen. Birbanaketaren aldeko borroka gizarte eta ekonomiaren esparruetan egotetik, Zuzenbidearen esparrura pasatuko zen, bereziki konstituzioetan eta lege politikoetan bildutako konpromisoen bidez. Horrek ekarriko zuen, estatu liberal klasikoan ez bezala, Kapitala eta Lana subjektu politikotzat hartzea, eta demokrazia masa politikoen demokrazia bezala ulertzea.

Bitarteko bilakaerari ere arreta emango diogu, baina kapitulu honen mamia gaur egungo Estatu forma da. Krisi ezberdinek, bereziki 2008tik aurrera Mendebaldeko herrialdeetan pairatutako krisi ekonomikoak, bai eta, handik gerora, COVID-19aren pandemiak ere, sakondu egingo zuten dagoeneko errealitate zen estatu sozialaren formaren hausturan. Orden juridiko berriak merkatuari, merkatuaren forma globalari egingo zion mesede. Eredu juridiko horretan, erabaki araugileak hartzeko guneak pribatizatu egin dira, eta boterea eta politika birbideratu egin dira gizartea birsortzeko baldintza berri batzuetara. Baldintza horien erdigunea ez da jada birbanaketa, baizik eta merkatua. Aipatutako bilakaera-prozesuari arreta eskaini ondoren, modu hausnartuan aztertuko ditugu, alde batetik, ordena berri honek politikaren eta ekonomiaren arteko harremanetan ekarri dituen berezitasunak, eta, bestetik, horrek guztiak demokrazian izan dituen ondorioak.

**1. Demokrazia kontzeptuan topa daitezkeen dualtasun juridikoa (legitimazioa eta kontrola) eta politikoa (boterea eta menderatzea)**

Demokrazia esamoldea, antza, kontzeptu zabal eta malgu bihurtu da azken aldian. Hainbeste testuingurutan eta askotariko asmoekin erabiltzen da, batzuetan substantibo gisa eta beste batzuetan adjektibo edo adberbio bihurtuta, eta horrek eragin paradoxikoa du. Asko erabili izanak kontzeptua trinkotu ordez, demokrazia kontzeptua hitz huts eta edukirik gabeko termino bat bihurtzen ari da. Hitzez hitz, egia da demokrazia hitzak nolabait gogoratzen duela boterearen titulartasuna herritar guztiei esleitzen (edo aitortzen, nahiago den bezala) zaiela, baina deigarria da gaur egungo proposamen askok demokraziaren azken helburuetan baino gehiago, formetan jartzen dutela arreta. Hau da, badirudi ahaztu egiten dutela *demos*ak gaitasuna behar duela boterea (*kratos*) zertarako eta zein helbururekin erabili nahi duen finkatzeko, eta oligarkia baten erabakiak ez direla demokratikoagoak, sinbolikoki eta azaletik herritarren iritzia nolabait kontsultatzeko lekua utzi delako.

Bere *The moral basis of democracy liburuan,* Eleanor Roosevelt-ek zera esaten zuen: *ehunka pertsona etxerik eta elikagairik gabe daudenean, gogoeta egiteko garaia da zenbat demokrazia dugun eta zenbat izan nahi dugun jakiteko*. Haren hitzak erabat aldarrikatuz, oraintxe bertan gaineratuko genuke, espero dugun demokraziaren kantitateari buruz hausnartzeaz gain, garrantzitsua izango litzatekeela demokrazia horren kalitateari buruz ere hausnartzea edo, zehazkiago, lasaiago aztertzea *demokrazia gehiago* esamoldeari lotuta gure burura zer datorren (Roosevelt, 1940). Esamoldea hainbestetan erabiliz gero, badirudi demokraziaren kontzeptuaren profilak desitxuratu egin direla eta tamalez zapalkuntza-formen zerbitzura jarri direla. Zapalkuntza-forma horiek, izan ere, beste garai batzuetakoak baino atseginagoak direnez, oharkabean pasatzeko arriskua dute. Dirudienez, deriba horrekin berriro ere estropezu egingo dugu Alexis de Tocquevillek (1990) duela ia bi mende deskribatu zuen harri batekin: *Gizarte demokratikoek lehen ezagutzen ez ziren zapalkuntza-formak sortzeko arriskua dute; zapalkuntza-forma horiek, pertsonak degradatu egin ditzakete, haiengan tormenturik sortu gabe, eta hori horrela posible zaie pertsonak artalde gisa eramatea*.

Zapalkuntza modu horiek sotilak dira. Tocquevillek esan bezala, tormenturik gabeko degradazioa sortzen dute. Besteak beste, zera egiten dute, pertsona bakoitza bere buruaren gainean biraka jartzen dute, bere interes eta nahietan arduratuta, eta horrela lortzen dute pertsonak elkarrengandik aldenduta, urrun, dituen gizarte bat. Gizarte arazoei arretarik ematen ez dien gizartea da hori. *Panem et circenses,* zioen Juvenalek Erromatar Inperioaren garaian (Juvenal, 90-127): hiritarrek jatekoa eta aisialdirakoa dutela, boteretsuek askatasun osoa dute edozer gauza egiteko, ezen hiritarrak ez daude azken hauetaz arduratuta. Bitxia bada ere, demokraziarekin paradoxa bati eman dakioke sorrera (De Vega Alonso, 2012). Pertsonak askoz askeagoak sentitzen dira, tormenturik gabe, baina benetan botere nagusien mende daude (Aguilar, 2018), botere sotil baina askoz indartsuagoen mende. Gainera, kontzientzia kolektiboa izateko eta gizarte berean sinesmenak, ideiak eta sentimenduak partekatzeko gaitasuna hondatzen da (Durkheim, 1893). Eta egia-ostearen artistek aukera gehiago dute; pertsonek erresistentzia txikiagoa erakusten dute egia eta faltsutasuna lausotzen duten kontakizunekiko, gertaerak eta fikzioa trebetasunez nahasten dituzten kontakizunekiko (Arendt, 2017).

Zaila da egoera hau baikortasunez ikustea. Mendebaldeko gaur egungo herrialde batzuetan, Europakoak barne, badirudi ez dagoela diskurtso politiko boteretsuagorik demokrazia eta askatasuna ordezkatzen dituela dioen hizlariarena baino. Zenbaitek ahotsa eman nahi die ez hiritar zehatzei, baizik eta “jende” deritzoten masa formagabe bati. Hipnotizatuta, gizarte talde mota hark -Tocquevilleren esanetan "artaldea"- joera du demokrazia izenez proposaten dioten edozer ontzat emateko, hausnarketarik gabe. Hori horrela, nahiz eta gezurra izan erraz sinets dezake demokrazia gehiagoz biziko omen dela, eta sinesmen horri eutsita uko egin ahal die egunerokoan eragiten dioten erabaki kolektiboetan parte hartzeari.

Horri egiten zaio erreferenzia *demokrazia etxekotu* dela esaten denean. Azken hamarkadan, bereziki hedabide eta tresna digitalak direla medio, mekanisko ugari sortu dira, sasi parte-hartzeari leku emanen diotenak. Hala, adibidez, gardentasun-mekanismoak edo herritarrek parte hartzeko modu berriak. Lehen begiradan hautematen ez badira ere, demokrazia mehatxatzera etorri dira, izen handi horien atzean ez baitago kexa eta iradokizunen postontzi bat baino, inork irakurriko ez dituen mezuak metatu besterik egiten ez duena. Adibide bat jartzearren, Madrilgo Erkidegoko 10/2019 Legeak bere hitzaurrean dio herritarrek gero eta interes handiagoa dutela “*eragiten dieten erabaki publikoetan parte hartzeko”*, eta ezinbestekoa dela nahi horri *bide ematea*. Jarraian, ordea, ohartarazten du parte-hartze horrek “*ez lukeela oztopatu behar ez funtzio legegilea, ez betearazlea*”, eta, koherentzian, Legearen testuak, oso luzea dena, azaltzen du zein diren herritarrek kexa eta iradokizunen postontzi horietara iristeko dituzten aukera urriak.

Ez da ezer berria. Bere garaian, *Tatcherismoaren agendak* (Erresuma Batua 1979-1990), politika neoliberal sendoengatik historiara igaro den gobernu hark, eskutik zetorren *herritartasun aktibo* bat bultzatzen omen zuen diskurtso batekin. Egia da erretorika hura norbanakoaren eta merkatuaren baieztapenean zentratzen zela (zatitu eta garaitu egingo duzu), balio komunitarioen sustapenean baino gehiago (Faulks, 1998). Baina pertsona askorengan herritartasun aktiboaren lelo hura oso erakargarria suertatu zen. Egun diskurtsoak ez du hain mamitsua izan behar; klicktibismoaren garai hauetan, txio baten 280 karaktereak txukun idatzita, nahikoa da. Eta azkenean, artaldea eramateko trikimailua beti bezain sinplea da: hatzak ilargia erakusten duenean, ergela hatzari begira geratzen da. Parte-hartzea, demokrazia edo antzeko etiketa jartzen diogun bitartean, badirudi gutxi izango direla hatz hori ilargitik zein urrun dagoen konturatuko direnak. Eztabaidagarria litzateke zenbat *demos* dauden parte hartzeko mekanismo horietan, baina argi dago, sarritan demokrazia erreal edo efektiboaren tresna bezala aurkezten bazaizkigu ere, mekanismo horiek herritarrei *kratos* (botere) gutxi esleitzen dietela. Zerbait izatekotan, demo-fikziozko mekanismoak direla esan beharko genuke.

Demokrazia elastiko, malgu bihurtzeko joera edo tentazioa, ordea, ez da beraz berria. Adierazpen historiko eta geografiko desberdinak izan dituen tentsioaren bertsio eguneratua besterik ez da. Horregatik guztiagatik, egokia dirudi gaur egungo ikuspegitik historiaren azterketa egitea, eta baita ikustea ere estatu demokratikoen forma ezberdinetan Zuzenbidea eta Politikak zeren inguruan dantza egin izan duten. Horri dagokionez, ikusiko dugu metodo juridikoen eta metajuridikoen arteko etengabeko dialektika bat dagoela hurbilketa kontzeptual orotan, eta ikusiko dugu, baita ere, iritzi aurkakotuak daudela demokraziak arlo politikotik haratago –hau da, arlo sozialean– zer-nolako proiekzioak izan behar dituen zehazterakoan. Demokraziaren dualtasun politiko eta juridikoaren teorizazioek aurrez aurre jartzen dute demokraziaren esanahia; batetik gobernu forma lez eta araubide juridiko lez erabiltzen da, bestetik boterearen eta menderatzearen dinamika faktikoekiko tresna bezala.

Horrela, gutxienez, lege politikoetan –konstituzio testuetan bereziki– proiekzioa izan duten demokraziaren kontzeptuaren bi orientabide nagusirekin egingo genuke topo. Lehen kontzeptu bat, erronkatsuagoa, demokrazia era sakonago batean ulertzen duena, eta bigarren kontzeptu bat, prozesualagoa. Azken hori historian aurrenik agertu zen, baina kontzepzio bien arteko aldea ondo hautemateko, komenigarria izaten da kontzeptu sakona, osatuena, lehendabizi aurkeztea. Hona hemen demokrazia kontzeptuaren orientabide nagusi biak:

a) Lehenik eta behin, **demokraziaren kontzeptu bat dugu, zeinean erabakigarria baita demokratizazio-prozesuak nola eratzen diren gizarte-erreprodukzioko baldintza materialekiko** (Gianinni, 1986). Hemen demokratizazio-prozesutzat hartzen dira, ez bakarrik boterea eskuratu zein parte hartzeko baldintzak, baizik eta boterearen erabilera dinamikoa ere, bere dimentsio askotarikoetan; hau da, ez bakarrik dimentsio politikoan, baizik eta dimentsio sozial, ekonomiko eta kulturalean ere bai. Ikuspegi horretatik, demokraziak, kontzeptu bezala, irismen zabalagoa hartzen du; hau da, demokrazia ekonomikoa, demokrazia soziala eta demokrazia kulturala barneratzen ditu.

Ikuspegi horren arabera, gizarte demokratikoak, bere burua finkatzeko eta oligarkia politiko eta ekonomikoetatik babesteko borrokan, zera du helburutzat: ahal den neurrian, gehiengo sozialarekin bat datorren borondatea nagusi izatea. Parsons-ek zioen bezala, kohesio hori ez dago soilik arau edo balio partekatuen mende; kohesio sozialerako ezinbestekoa da ondasun garrantzitsuenak –material zein sinbolikoak– gizarte bat osatzen duten gizabanakoen artean era egokian banatuta egotea (Parsons, 1961). Gizarte baten kohesiorako funtsezko baldintzak dira, alde batetik, gizarte horrek bere kide guztien ongizatea bermatzeko duen gaitasuna, baliabideetarako sarbide ekitatiboa barne; eta bestetik, kohesiorako baldintza ere bada gizarteak egiten duen ahalegina desberdintasun sozial eta ekonomikoak murrizteko. Demokraziaren kontzepzio hau sustatzen dutenentzat, baldintza horiek ezinbestekoak dira demokrazia eraginkor baterako (Frazer, 2011).

b) Aipatutako kontzepzioaz gain, literaturan eta politikan **demokrazia kontzeptu zorrotzago bat ere erabiltzen da, mugatuagoa**. Bigarren ikuskera honen arabera, demokrazia erabaki erabat politikoak legitimatzeko eta kontrolatzeko mekanismoa hutsa da; bat dator hori modernoen demokraziaren formulazioarekin, ordezkaritza ideiarekin. Funtsean, demokraziak botereari muga ezartzen dio –muga erabat politikoa–, eta, beraz demokraziaren funtzioa sektoriala da, botere politikoa kontrolatzeko funtzioa du. Arrazionaltasun politikoaren oinarria legitimatu asmoz, «*gizaki libre eta berdinen arteko*» itun edo kontratu sozialaren sofisma erabiltzen da, itun horrek adierazten dituela inklusio/bazterketa erlazioak (Mortati, 1969).

Sar gaitezen orain apur bat gehiago demokraziari buruzko bi ikuskera handi horietan eta ikus dezagun une historiko desberdinetan ikuskera horiek nola islatu diren (2). Hori finkatu ondoren, esparru konstituzional bakoitzaren ahuleziak aztertuko ditugu (3), eta horrek bide emango digu gaur eguneko egoerara nola heldu garen azaltzeko. Merkatua abantaila hartuz joan da, legeaz baliatuta, eta bide horretatik posible izan zaio estatu-eredua bere alde eraldatzea. Fenomeno horren oso adibide argia da Europar Batasunaren ereduak izan duen joera, legeaz baliatuz merkatuak estatuak eta estatuen gaineko egitura bere mesedetan jartzea lortu baitu. Aztertuko dugunez, gaur egun Europar Batasuna merkatu-botere globalaren esparru konstituzional hobetuena da, tamalez merkatura bideratutako demokraziaren paradigma (4).

**2. Demokraziaren ideia ulertzeko era nagusi biak eta bakoitza nola juridifikatu den konstituzio-promesa ezberdinetan**

Aurkeztu berri ditugun demokraziaren bi ikusmolde nagusiak, garai eta espazio desberdinetan formulatu dira. Aipatu bezala, bigarren ikusmoldea, demokrazia legitimazio-mekanismo gisa ulertzen duena, zaharrena da. Estatu liberalaren formari eusteko postulatu teoriko-ideologikoen formulazioan presente egon zen. Erraz ikus daiteke 1789ko Frantziako Iraultzatik eta Estatu Batuetako Independentziatik eratorritako profil prototipiko konstituzionaletan, besteak beste, *Ipar Amerikako Hamahiru Estatu Batuek* (1776) aho batez aitortu zituzten printzipioetan.

Ipar Amerikako britainiar kolonien *Independentzia Adierazpenak* (1776) eta *Gizakiaren eta Herritarraren Eskubideen Frantziako Adierazpenak* (1789), bakoitzak bere testuinguruan, ordura arte ordena politiko eta soziala ulertzeko erabili zen modua behin betiko zuzendu nahi izan zutela zirudien. Iraganarekiko haustura aipatzen dute, bai eta, etorkizunari begira, pertsonen zorionarekiko irekiera bat, zoriona *bizitza-osotasun* gisa ulertuta. Bi iraultza horiek menderatu zituen burgesiak konbentzimendua zuen historian garai berri bat inauguratzen ari zela (García de Enterría, 1994); sinetsita zegoen Estatuaren aldetik interferentziarik gabe gizartea berez gai izango zela ordena berri bat eratzeko. Eta sinetsi zuen ere ordena horretan giza izaerari datxezkion eskubideak berez, inolako estatu-ekintza aktiborik gabe, bermatuta egongo zirela.

Demokraziaren ikuskera horri aurkakotua, beste bat ikusi dugu: legitimazio hutsari baino gehiago, erabakiak hartzeko prozesuei arreta ematen diena. Bi mundu-gerren arteko aldian formulatzen da, langile-identitate sozialaren subjektibazio politikoaren ahaleginekin batera –lana subjektu politiko gisa onartzeko saiakeran, alegia–. Subjektibazio hori ez du soilik hemeretzigarren mendeko liberalismo politikoak ukatzen, baita hogeigarren mendeko faxismoak eta nazismoak ere. Weimar-eko Konstituzioa (1919) erreferentziazko arau-testu gisa hartzen da konstituzio-ziklo berri baten inaugurazioan: *konstituzionalismo sozialarena*. Konstituzio batean lehen aldiz baieztatu egin zen kapitalaren eta lanaren arteko gatazkaren zentraltasuna, eta esparru ekonomikoen eta politikoen artean ordura arte egiten zen banaketak zentzua galduko zuen; banaezintzat hartuko ziren.

Konstituzionalismo sozialaren demokrazia kontzeptuak, hala ere, ez zuen lortu kontzeptu liberal hutsaren desagertzea. Nolabait, zenbait aktorek eta pentsalarik, Bigarren Mundu Gerraren ondoren, bi nozio horiek konbinatu nahi izan zituzten. Konstituzioetan, Europan Bigarren Mundu Gerraren ostean idatzitakoetan, demokrazia aitortu zen, aniztasun politikoaren balioaren bitartekari gisa. Zehazki, ulertu zen, erkidego politiko berri bat egituratu ahal izateko, hiritarrek beren eskubide natural indibidualen parte bat delegatu egiten zutela. Eta estatuaren egitura eta araubide juridikoa antolatu ziren, ordena liberal politikoaz eta ekonomikoaz bestelako parametroetatik. Boto unibertsal eta berdinean oinarritutako ordezkaritza-gobernua aitortu zen.

Bigarren Mundu Gerraren ondorengo lege politikoak dira 1947ko *Italiako Errepublikako Konstituzioa*, 1949ko *Bonneko Oinarrizko Legea* eta 1978ko Espainiako Konstituzioa. Azken hau besteak baino beranduagokoa, diktadoreak 1975era arte, bere heriotzera arte, lortu baitzuen karguan mantentzea eta bere ondorengotzarako ere, frankismoaren jarraitutasunerako plan bat prestatuta utzi ere. Konstituzio horietan guztietan arreta berezia jarri zen era esplizituan jasotzeko: demokrazian aniztasun eta parte-hartze politikoak duten garrantzia eta herritar guztientzat gutxieneko ongizatea lortzeak duen ezinbesteko izaera. *Bonneko? Oinarrizko Legea*ren 1.1 eta 20. artikuluetatik abiatuta, hau da, pertsonaren duintasuna eta Ongizate Estatuaren printzipioak abiapuntutzat hartuta, Alemaniako Auzitegi Konstituzionalak interpretatu zuen konstituzio-testutik ondorioztatzen dela pertsonak bizi-maila duina bermatzeko duen eskubidea. Hala ere, aitortzen du legegileak zehaztu behar duela oinarrizko eskubide horren edukia, besteak beste, erkidego osoaren garapen sozioekonomikoaren maila kontuan hartuta.

Legitimazioaren demokraziaren nozioa eta prozeduren demokraziarena konbinatzeko asmo hori nolabait erraztu egiten da bigarren mundu-gerra ostean konstituzioek izaera edo kutsu sinboloko oso nabarmen bat bereganatuko dutelako. Zuzenbide konstituzionalaren teoriak ez die konstituzio testuen elementu emozional edo irrazionalei arreta gehiegi jarri, arrazionalen azterketan aritu da gehienbat, baina egia esan sistema demokratiko guztiek dute *emozionaltasun* osagai bat. Ezaguna da, adibidez, Bagehot-ek gaur egungo monarkia demokratikoen irautea azaltzeko erabiltzen duen ideia: sistema politiko hauetan bi motatako osagaiek dantza egiten dute, alde batetik osagai eraginkorrak, bestetik osagai dignifikatuak –sinbolikoak, solemneak, nobleak–; azken hauen inguruan, guztiz azaldu/ulertu ezina den era batean, esanahiak eta emozioak pilatzen dira, aniztasunarekiko nolabait batasuna antzezten laguntzen dutenak, eta, beraz, herri baten existentzia politikoari nolabaiteko euskarria ematen diotenak (Bagehot, 1867).

Gizarte demokratikoak kontsentsu baten gainean bizi dira, antza, eta adostasun horrek, arrazionala ez ezik, irrazionala ere bada (nahiz eta zaila den jakitea zein portzentajetan). Arrazionaltasunari buruzko diskurtsoak eratzeaz gain, estatu guztiek, bizirauteko, irrazionaltasuna ere landu behar dute, eta nolabaiteko batasuna ziurtatu “*iritzi, interes eta asmo aniztasun baten barruan*” (Häberle, 2007). Horretan laguntzen dute, zalantzarik gabe, konstituzio testuak bezalako sinboloek; konplexutasuna murriztu eta gizartekideen multzoa bide berean jartzen dutela diruditen sinboloak dira; promesen horizonte bateratura begira jartzen dute gizartea. Sinbolo politikoen artean, argi eta garbi esan dezakegu konstituzioak *multivocal symbols* kategoriari atxikitzen zaizkiola, esanahi desberdinak onartzen dituztelako; are gehiago, esanahi antagonikoentzat ere badago lekua, batzuetan (Gill, G.; Angosto-Fernandez L. F., 2018). Interpretazioen aniztasuna une zehatz batean sokatira bihurtzen ez den bitartean, interpretazio ezberdinek bizirik diraute, elkarrekin topo egiten ez duten plano paraleloetan. Sinboloek laguntza ematen dute identitate kolektiboak moldatzen eta aurpegi antagonikoen arteko identifikazio-prozesuak errazten.

**3. Demokraziaren ahuleziak: zuzenbideko estatu sozial eta demokratikoaren konstituzioak**

Monoklase eta pluriklase estatuak (Cossutta, 2017): Gianniniren arabera (Gianinni, 1986), monoklase estatua XVIII. mendearen amaieran sortu zen historikoki, eta *antolamendu kohesionatua duen estatu zentsitario* izatea da haren ezaugarrietako bat. Iraultzatik garaile irten den burgesia da klase agintari berria, eta harreman guztiak gizabanakoaren inguruan eraikitzen dira. Gizabanakoa da ekimen-iturri eta erantzukizun-gunea. Zuzenbidearen rola ez da norbanakoarentzako zein gizartearentzako helburuak finkatzea. Zuzenbidea da bakoitzak nahi dituen helburuak (adibidez, industria, merkataritza edo lanbidea) lortzeko aukera ematen duen tresna.

XIX. mendeko estatu monoklasetik, pluriklasea den estatu-aparaturako igaroa, estatu neutro edo liberal hutsa desagertzearekin batera gertatuko zen. Estatua, kolektibitatearen barruan dauden instantzia guztietara irekia, *prozedurazko estatu* bihurtuko zen; instantzia ezberdinen eta kontrajarrien arteko bitartekaritza egitura izatera deitua dagoen estatua. Nabaria da, beraz, Estatuak errealitate sozialarekin zuen harremana eraldatzen hasi zela. Fenomeno hau azaltzeko, Mouffek ohartarazi du garai guztietan egon direla herritartasun demokratikoaren ideiari buruz lehiatzen diren ikuspegiak, tentsioak (Mouffe, 1993), nahiz eta garai bakoitzean tentsio horrek bere profil espezifikoak izan. Hala izan zen XX. mendeko hainbat unetan ere, eta hori gertatzen da, bere berezitasunekin, bizi garen garai honetan. Ildo horretan, estatu sozialak modernoen demokraziaren eraberritzea lortu nahi zuen, baina horrek ez zuen eragotzi eraikuntza politiko horren ahulezia: ahulezia gizabanakoaren eta taldeen zereginaren ordenaren artikulazioan; eta ahulezia ere estatu-erakundeari eta esku hartzeko mekanismoei dagokienez. Azken horren sorburu zera da, gatazka sozialaren eta demokrazia pluriklase delakoaren kontingentzia legezkotasunaren esparruan jokatzen zela, eta ez zuela esparru konstituzionalera ailegatzerik.

Hala, nahiz eta gatazka demokratizatzeko prozesuek merkatua nolabait baldintzatzen zuten, hura mantendu egin zen gizarteratze pertsonala lortzeko gune nagusi bezala. Gatazka birbanatzaileak borroka izaera hartuzuen, baina horrek soberakinaren banaketari soilik eragin zion –eta ez, beraz, ondasunen muinari–; koherentziaz, ekonomia kapitalistaren oinarria ere ez zen zalantzan jarriko. Hori zalantzan jarri ez izanak, aurrerago xehetasunez garatuko den bezala, estatu soziala desnaturalizatu egingo zuen azkenean. Kapitalaren metatzea, alde batetik, eta birbanaketa eskarien legitimazioa, bestetik, elkarren arteko sintonia galdu zuten, sistema ekonomikoak ezinziolako eutsi keynestar zirkulo birtuosoari. Orduan jarrizen abian estatu-modu berri bat, literatura espezializatuan, besteak beste, *merkatu-estatu* izena jasozuena. Eta forma berri horrekin batera demokraziaren teorizazio kontzeptual berri bat ere sortu zen; edo hobeto esateko, kontzepzio liberal klasikoaren bertsio berri bat. Nolabait, batzuentzat behintzat, atzerapausoa izan zen, aurka egin baitzion klase-aniztasunaren aitorpenera ireki zen demokrazioa kontzepzioari. *Arrazionalismo monologiko* batetik abiatzen den demokrazia bat proposatu zen, hau da, antolaketa sozial, politiko eta juridikoaren arrazionaltasunaren oinarri gisa merkatuaren zentraltasunaren printzipioan hartzen zuena.

**Zirkulu bertutetsu keynestarra** (Jessop, 1993).

Keynesen eraikuntzaren funtsezko aldagai gisa, enplegu osoak emandako eskari eraginkorraren mailak soldata faktore nagusi gisa kokatzen zuen; aldi berean, soldata kanpoko dinamiken eta gizarte-ongizatearen arteko lotura zen; azpikontsumoa gainditzeko motorra (kontsumo-ondasunen gehiegizko eskaintza). Harreman industrialen eredu *fordistak* masa-ekoizpenean oinarritutako hazkunde-zirkulu bertutetsu bat zekarren. Eskalako ekonomietan oinarritutako produktibitate gero eta handiagoa, errenta gero eta handiagoekin lotzen zen, eta azken horiek masen kontsumoa eta etekinen hazkundea bultzatuko zutela espero zen, sistema ekonomikoaren ekoizpen-baliabideen erabateko erabilera zela eta. Inbertsioek ere gora egiten zuten, eta, horrela, sistemaren funtzionamenduaren helburua lor zitekeen: enplegu osoaren helburua. Teoria *keynestar* horrek kapitalaren eta lanaren arteko konpromisorako oinarriak ematen zituen, non kontzeptu nagusiak metatze-erregimena eta soldata-harremana ziren.

*3.1 Kontraktualitate liberala, nazioaren botere demokratikoaren berme gisa*

Aurrerago, egungo merkatu-forma orokorraren eta haren zehaztapenen praktika zehatzak aztertuko ditugu, bai prozedura-zehaztapenak (parte-hartze politikoa, ordezkaritza), bai materialak (ordena berriaren forma politikoa, ekonomikoa eta soziala). Baina azterketa hori egin baino lehen, beharrezkoa da gogoeta egitea hauteskunde bidezko demokrazia ordezkatzailearen postulatuei buruz; izan ere, demokrazia hori, Ingalaterrako, Frantziako eta Ipar Amerikako iraultza-esperientzia liberalen ondoren, gobernu modu konstituzionalizatuaren printzipio gisa hartuko baitzen. Ikuskera horien funtsezkoena da konfigurazio demokratikoa mugatu egingo zela *legezkotasunera*. Egiturazko kontzepzio honek gizarte bizitzarako zenbait printzipio ontzat emango ditu eta haien zerbitzura jarriko zuen ordenamendu juridikoa: merkatuaren autonomia, Estatuaren eta gizartearen arteko bereizketa, askatasun indibiduala eta jabetza. Printzipio horiek eratuko zuten komunitate politiko eta juridiko liberal berria. Botere absolutuaren erregimen politikoaren kontzepzioarekin apurtuko zen, eta Konstituzioak baztertu egingo zuen edozein kutsadura metajuridiko –hau da, aipatu diren printzipio horiek zalantzan jar dezakeen edozein kutsadura– (De Cabo Martín, 1993).

Erregimen konstituzional amerikarraren eta frantsesaren artean aldeak egon arren, antzekotasun garrantzitsuak dituzte bi erregimenek. Ordena liberal berriaren sorrera legitimatzen duen adierazpen juridiko eta arauemaileari erreparatzen badiogu, Konstituzioari antzeko funtzio bat esleitzen zaio. Boterea kontrolatzeko eta eskubideak bermatzeko funtzioak betetzeko tresna gisa aurkezten da Konstituzioa, Locke edo Rousseauk garatutako *tesi kontraktualisten ildoan*. Ikuspegi horretatik, *lex superior* delakoak boterearen titulartasunari eta haren mugei lotutako funtzioak zituen, eta, beraz, gizartearen premia-sistematik kanpo kokatzen zen (De Cabo Martín, 1986). Gizabanakoa autoritatetik emantzipatzea, bakarkako arrazionaltasun abstraktuaren bitartez baino ez zen posible, eta ez zen kontuan hartzen gizakia, gizaki bezala bizi ahal izateko, gutxieneko gizarte baldintza batzuk ere behar direla.

Kontratuaren ideia aplikatuta, gizabanakoak askatasun politikoa lagatzen du baldintzapekotasunaren truke, eta eskubide zibil eta politikoak jasotzen ditu. Adiera horrekin, Estatuaren eta gizartearen arteko bereizketa egiten da. Horrek aukera ematen du, halaber, *kolektibitate nazionalak* norbanako partikularraren gainean dituen balioak baieztatzeko. Zuzenbideak *egoera naturalaren zuzenbideak* aurrikusitakoa errepikatzen omen zituen, eta horietatik subiranotasunaren oinarrizko arauak ondorioztatzen ziren. Kontratu sozialak menpekoen eta subiranoen ordez herritartasuna goraipatu zuen, baina herritartasun hori menpekotasunaren korrelatu bat besterik ez zen izan. Botere absolutuaren ordez eta aurkako, beraz, askatasun politikoa bermatzen omen zen, subiranotasunaren titular berri batekin: *nazioa*. Baina hori, azken batean, botere absolutua legitimatzeko modu (berri) bat baino ez zen izan, forma politiko eta juridiko berri batean ezkutatuta: estatu liberala (Hinsley, 1972).

Ildo horretatik, subjektuen benetako baldintzak unean uneko testuinguru historikoaren esperientziekin lotzen baditugu, bi premisa gogorarazi behar ditugu, demokraziaren kontzeptua estatu liberalaren esparruan ulertzen laguntzen digutenak: Lehenengoa, Estatuareneta gizartearen arteko banaketa. Bigarrena, konstituzioa legearen mende dagoela.

(1) Lehenengo premisa. Estatuaren (eremu publiko-politikoaren) eta gizartearen (eremu pribatu-ekonomikoaren) arteko bereizketa. Estatu liberalaren eraikuntza arrazoiaren mende geratuko zen ideia ilustratuan oinarrituta zegoen; politikaren eta ekonomiaren arteko harremanen konplexutasunak sinplifikatzea zen helburua. Hala ere, erregimen politiko liberalak benetan nahi zuen helburua burgesiaren gizarte-ugalketaren ordenaren baldintzak legitimatzea zen; hau da, Zuzenbidean islatu nahi zuen ordena juridiko liberalaren mundu-ikuskera soziala, ekonomikoa, politikoa eta kulturala. Baiki, emantzipazioa gertatzen zen Estatuaren botere absolutuarekiko, baina legezkotasunarekiko mendetasuna hasten zen; subiranotasunaren titularrek sortutako arau juridikoekiko mendetasuna.

Mendekotasunak aurreko mendetasuna ordezkatu zuen, baina mendekotasun berriak Spinozak *subiranotasuna botere politiko gisa* definitzeko erabili izan zituen nota guztiak barneratu zituen (Spinoza, 1986). Orain, baina, subiranoaren izaera absolutoaren ordez subiranotasun fikzio bat ezarri da; esaten da nazioa dela subiranotasuna duena, nahiz eta azken finean klase burgesa ordezkatzen duen nazioa izan. Hori dela eta, subiranoaren beharraren justifikazioa eta subiranoaren mendetasuna negatiboan justifikatzen dira, borondate politikoa eta borondate pribatua bereiziz. Azken horrek ez du proiekzio politikorik; borondate pribatua Nazio bilakatuko den erkidegoaren interesetatik kanpo dago. Hala, estatu liberalaren erreprodukzio sozialaren baldintzen ondorioz Estatuaren eta Gizartearen bereizketaren jatorria espazio ekonomikoan bertan du sorburu. Espazio horrek zera eskatzen zuen, kapitalaren logikatik kanpoko edozein muga baztertzea, haren interesak bermatzeko (Settis, 2017). Erabaki politiko hori eremu publikora eramateak esan nahi zuen esku-hartze sozialeko funtzioek ez zutela eraginik esparru pribatuan. Argi da beraz itxurazko deskonexio hori, praktikan ordena liberalaren azpian zegoen erabakiarekin lotuta zegoela: autonomia pribatuari, jabetza pribatuari eta kontratu-dogmari lotuta. Estatu liberalaren oinarri teoriko gisa, kontraktualisten tesiak hartzeak zera dakar, merkatua babestu egiten da interesak banaka egikaritzeko eremu gisa. Hori horrela, Estatua eratzeko balio izan duen akordioa, aldi berean legitimaziorako tresna juridiko indartsu gisa hartzen da (Maestro Buelga, 2021).

Bigarren premisa gisa, (2) konstituzio testua, *lex superior* delakoa, legearen mende jartzea. Estatu liberalaren egitura monoklaseak ez zuen konstituzioaren babesik behar. Izan ere, kontraktualitate liberalaren oinarri ideologiko eta politikoa ziren bazterketa-irizpideek homogeneizatu egiten zuten jorratu beharreko arazoa: merkatuaren funtzionamenduaren bermea, lehia askea, jabetza indibiduala, kontratu-askatasuna, merkataritza eta lana.

Kontraktualitate liberala (Gorski, 2010). Iruditeria liberalean, ordenari bi kontratu edo akordiok eusten diote (agian egokiagoa litzateke promesak esatea): kontratu soziala eta ekonomikoa. Alde batetik, konstituzioak bermatutako eskubideak ditugu, funtsezko eskubideak; bestetik, promesa bat, merkatuak norbere interesa erkidegoaren onura bihurtuko duela, alegia.

Horri esker, ordenamendu juridiko liberalaren baliozkotasun-iturri gisa, beste idea bat jorratzen da: legeetan islatzen diren interesak, gizartearen nahia islatzen du. Lege horien egitea parlamentu bakar bati zegokion; nazioaren borondate orokorraren ordezkari bakartzat jotzen zen parlamentua, ahots bakarrekoa balitz bezala. Ez da harritzekoa liberalismoaren teorikoek erregimen politikoaren eraketa kapitalismo industrializatuaren erreprodukzio sozialaren ordenarekin lotzea. Kapitalismo industrializatuaren ulermenean, kapital industrialaren ordenaren ezaugarri zen lan-banaketa (pertsona bakoitzaren gaitasunen, trebetasunen eta trebetasunen arabera mugatutako zereginetan espezializatzea); hori politika-esparrura eramango da, hautapen bidezko ordezkaritzaren bidez. Eremu pribatuan, pertsonak libre ziren kontratu-autonomiaren esparruan adostasuna emateko edo ez emateko; esparru politikoan, berriz, paralelismo bat aplikatuta, ulertuko da adostasuna –kasu honetan autonomia politikoa jatorri duen adostasuna– agintaritza legitimoaren iturri bakarra dela, eta, beraz, betebehar politikoaren oinarria.

*3. 2 Konstituzionalismo soziala, demokratizazio kolektiboa eta kapital-egituren baldintzatzaileak*

*Merkatu-ekonomia sozial* izena jaso duten ereduetaranzko bilakaeran, bi kontratu horiek, soziala eta ekonomikoa, malgutu egiten dira (Gorski, 2010). Kontua da, sistema zehatz bakoitzean, horietako bakoitza zenbat malgutzen den. Sistema batzuetan, herritarraren legezko estatusa, egitate batera baino gehiago *legezko estatutu* formal batera murrizten da (Walzer, 1997). Herritarren arteko berdintasuna aitortzen da, baina zentzu formalean; berdintasunak esan nahi du legea guztientzat modu berean interpretatzen dela. Ez du beraz, helburu materialik, ez du bidegabekeria sozial eta ekonomikoa zuzentzeko asmorik. Koherentziaz, lege-sistemaren eraketa eta, hedaduraz, ordenamendu juridiko osoaren antolakuntzak zera bilatzen du: *statu quo* delakoa mantentzea. Bestera esanda, jatorrizko egoera hori ontzat ematen da, idealtzat, eta ez du eraldaketa sozial ez eta hobekuntzarik behar. Ziurtzat jotzen da agertoki hori behin betiko eraikuntza-mailara iritsi dela. Beste sistema batzuetan, ordea, konstituzio-testuek gizartea eta ekonomia eraldatzeko promesa jasotzen dute, eta horietan konstituzioa *itsasargi gisa* aurkezten da, sistema politiko eta sozialaren norabidean erreferentzia, helburu utopikoa markatzen duen elementu gisa (Häberle, 2007).

Historikoki, behintzat, adierazpen formalenetan (konstituzio-testuak barne), demokraziak *proiektu gisa* azaldu dira beti, herritar guztien oinarrizko eskubideak eta askatasunak babesteko helburudunak. Volkmannek azaltzen duen bezala, konstituzio testuak botere eta funtzioen esparru baten hezurdura gisa sortu ziren. Denboran iraun dutenen kasuan –AEBko 1787koa, kasurako– esan ohi da, agian haien arrakastaren oinarri izan dela komunitate politikoa konprometituta sentitu dela konstituzioetan islatutako balio eta printzipioekin, edo testu horiek, perfektuak izan ez arren, sinbolikoki islatzen dutenarekin (Volkmann, 2008). Konstituzioarekiko konpromisoak, aldi berean, nolabaiteko iraunkortasunari eustea esan nahi du, komunitatearen azpian dagoen adostasun baten zentzuan. Badirudi adostasun horretan izan daitezkeen aldaketak izatekotan, aldaketa horiek gertatuko direla gutxi gorabehera arrazionala eta aurreikusteko modukoa den esparru baten barruan . Hau da, aldaketa bortitzik ez da espero. Egia da hasierako konstituzioetan jada adostutako abiapuntuak oso irekita uzten zuela proiektu komunak nola amaituko zuen (Ackerman, 1993), baina guztietan jaso izan zen gutxieneko bizi-baldintza duinen aldeko aldarriren bat. 1776ko Independentzia Adierazpenean, adibidez, *zoriontasuna lortzeko eskubide besterenezin* gisa adierazi ziren gutxieneko bizi-baldintza horiek.

Baina hemeretzigarren mendeko konstituzionalistek irudikatutako gizartea ezin izan zen gauzatu. Ordena sozial eta ekonomikoan Estatuaren nolabaiteko esku-hartzerik gabe, ezinezkoa zen ordena sozial minimo bat eraikitzea, non pertsona guztiek beren zoriontasuna benetan bilatu ahal izango zuten. Jatorrizko desberdintasun-egoera batetik abiatuta ezin da komunitate demokratiko bat ulertu; partekatzen den ondasun komun bakarra ezin liteke soilik norbanakoaren askatasuna izan. Beste zerbait behar da: ekitatea; ongizate kolektiboa bermatzeko elementuak. Liberalen ordenari uko egin gabe, Bigarren Mundu Gerra eta gero herrialde batzuek, hala nola Alemania, Italia edo Espainia, beren konstituzioak aldatu zituzten, Estatua –nolabait– ordena sozial eta ekonomikoari dagokionez birkokatzeko –ikus gorago esandakoa–. Optimistenek interpretatuko dute konstituzio horiek *konstituzionalismo soziala* deiturikoa hartzen dutela abiapuntutzat, baina ez da guztiz egia. Egia da ez diotela eutsiko politikaren eta ekonomiaren arteko banaketari, eta ordena soziala eta ekonomikoa eraldatzeko bokazioa islatzen dutela nolabait. Horregatik jaso izan dute *ongizate estatu* izena. Eraldaketarako aurrikusitako tresnak, berriz, ahulak dira.

Izatez, konstituzio-testu horietan baliokide gisa identifikatzen dira lehen kontrajarrita bezala adierazi ditugun demokrazia kontzepzio biak: modernoen gobernu ordezkatzailea den demokrazia eta prozesu dinamiko gisa ulertutako demokrazia. Hori horrela, inklusioan oinarritutako prozesutzat hartzen da demokrazia, berdintasun- eta desberdintasun-irizpideen arabera, eta identifikazio horrek oximoron bati ematen dio bidea: *hautaketaren bidezko demokrazia ordezkatzailearena*. Sufragioa hedatu egingo zen, eskubide politikoen titulartasun aktibo eta pasiboak garatu eta, beraz, demokraziarenganako hurbilketa ez zen jadanik teoria politiko-liberalaren dogmapean egitaratuko. Baina aldaketa horiek ez ziren nahikoak izan konstituzionalismo sozialak kapitalaren metatze-estrategiaren mugak gaindi zitzan. Gogora dezagun, puntu honetan, estatu sozialaren funtsa kapital-lanaren gatazkan oinarritzen zela, gerraosteko kapitalaren erreprodukzio sozialaren ordenaren oinarri gisa. Formalki, birbanaketa-gatazkaren bi subjektuek (kapitalak eta lanak), Bigarren Mundu Gerra osteko europar konstituzioetan onarpen juridiko-politikoa jaso zuten, baina demokrazia politikaren esparrutik haratago eramateko asmorik ez zen konstituzioan gauzatu. Praktikan, horrek esan nahi zuen prozesu demokratizatzailearen isla ekonomikoak eta sozialak potentzialki *eskura zegoenaren eta ahal zenaren* espazioan kokatuko zirela, eta inoiz ez haratago. Beraz, asmoa ez zen gizarte-klaseen jabetza eta antolaketa gainditzea. Definitu gabeko erreforma baten ideia izan zen promestutakoa, erreforma horren zenbatekoa zehaztu gabe. Beraz, arlo politikoaren eta sozialaren esparruetan, joeraz pluriklase zen estatu baten ideia onartzen zen, baina oraindik monoklase mantenduko zena ekonomiaren zuzendaritza politikoaren esparruan (Cassese, 1994). Konstituzio sozialaren demokrazia honek ez zion beraz, lehia birbanatzaileari lekurik utziko, ez zen egongo demokrazia kolektiborako biderik, eta hori faktoreetako bat izango zen estatu sozialaren formaren deskonposizioan.

**Demokrazia kolektiboa** (Abendroth, 1986)

Estatu sozialaren nozioak ez ditu soilik partikularrak botere publikoaren aurrean dituen eskakizun zehatzak biltzen. Nozio horrek zentzu osoa du agerian uzten duenean demokrazia batek funtziona dezakeela soilik demokrazia gizartera hedatzen bada, eta gizarte-klase guztiei aukera berdinak eskaintzen bazaizkie prozesu ekonomikoan.

Demokrazia birbanatzailearen espazioak demokrazia ordezkatzailearen esparruan baino ez ziren entseatu, eta horrek parte-hartze, elkartze, greba edo negoziazio kolektiborako eskubideen bermerkantilizazioa eragin zuen (De Sousa, 2005). Gatazkaguneak desegin ziren, langile-klaseen arteko elkartasun-babesaren profilak ahultzeko helburuarekin. Ondorioz, kontratu sozialaren oreka ere kaltetu zen.

Testuinguru horretan, Estatuak zeregin berriak hartuko ditu, jatorrian estatu sozialaren oinarri konstituzionalan esleitu zitzaion roletik urrunduz. Harreman sozio-ekonomikoen berrantolaketan, estatu berriak, orain merkatuan oinarrituta dagoenak, metatze-funtzioa hartu zuen bere gain eta saiatu zen desegiten estatu sozialaren ikuskera integratzailean inplizitua zegoen gatazka. Aldaketa horiek nola gertatu diren, hau da, Estatuaren izaera, funtzioak eta forma politikoa nola aldatu diren aztertuko ditugu orain, horiek multzo moduan identifikatzeko *merkatu-estatu* izena erabilita (Maestro Buelga, 2016).

**4. Merkatuaren forma globala: Europar Batasuna zehaztapen politiko-juridiko gisa**

*Merkatu-estatuaren* forma berria lege-ordenak ezartzen dituen loturez baliatzen da, hura merkatuaren zerbitzura jarriz. Katharina Pistorrek zehaztasunez azaldu bezala, legea aberastasuna eta gizarte bereizkeria sortzeko tresna bilakatzen da, nahiz eta konstituzioetan islatutako konpromezuek beste gauza bat aditzera eman (Pistor, 2022). Merkatu-estrategiak eta zuzenbideak elkarri eragiten diote, Estatuaren funtsa era sakon batean eraldatuz.

**Aterakina**. *El Código del Capital – Cómo la Ley crea riqueza y desigualdad* (Pistor, 2022)*,* 15-16, 20 or. Laurogeiko hamarkadan, bai merkatu garatuetan, bai gorabidean zeudenetan, erreforma ekonomiko eta legalak aldarrikatu ziren, baliabideak esleitzeko garaian merkatuei lehentasuna ematen zietenak gobernuen aurretik, [...]. Mundu guztiak aurrera egin ahal izateko baldintzak sortzea zen asmoa. […]. Hogeita hamar urte geroago, ez gara oparotasun unibertsala ospatzen ari. Ezta gutxiago ere. 1789ko Frantziako Iraultzaren aurretik zeuden desberdintasun sozialeko mailak lortu ditugu, eta hori beren buruari demokrazia deitzen dioten herrialdeetan; autogobernu-konpromisoa gehiengoaren gobernuan eta ez eliteen gobernuan duten herrialdeetan. Kapitalismoak zera behar izaten du, aktibo batzuei pribilegio legala ematea, eta horren ondorioz, aktibo horien jabeek abantaila dute aktibo horiek ez dituztenen aldean.

Premisa horren arabera, esan dezakegu *merkatu-estatuaren* estrategia globalizazio finantzario eta ekonomikora bideratzean datzala; orientazio hori estatu-forma berriaren oinarri legitimatzaile gisa aurkezten da. Haren printzipioak konstituzioaren diseinu berrian txertatzen dira, honako osagai hauek dituen dinamika batetik abiatuta: (1) Estatuaren gutxieneko esku-hartze bat, ondasun ukigarri eta ukiezin jakin batzuetara mugatzen dena (gizarte-ongizatea, hezkuntza, ingurumena); (2) merkatu globalaren aukerak ahalik eta gehien aprobetxatzea, goi-mailako teknologiak zeregin erabakigarria betez; (3) nazioartean boterea bilatzea, estrategia politiko ekonomikoak dituzten eskualde-blokeetan parte hartuz (estatu-eskala gainditzea); (4) eta beste estatuekiko lehian aurrea hartzea lehiakortasun metodo alternatiboak erabiliz –lehia soziala eta finantziario desleiala.

Merkatu-estatuaren paradigmak aurkakotu egiten zaizkie Europan estatu sozialaren urrezko hamarkadetan gauzatu ziren esku-hartze moduei. Merkatu-estatua eta estatu soziala bateraezinak dira, besterik gabe. Komunitatearen ongizatearen bilaketa aurrerapen indibidual batekin ordezten da, zeina merkatuen liberalizazioaren bidez bakarrik posible den (Jessop, 2002).

Prozesu politiko eta juridiko honetan, Estatua da protagonista nagusia. Beraz, *merkatu-estatua* instantzia politikoak hartutako erabaki gisa aurkezten da. Kapitalismo instituzionalizatu horrek esan nahi du merkatua erakunde politikoa dela eta, beraz, Estatuarekiko mendekotasun-harremanak ezartzen dituela. Globalizazio finantzarioak estatuek sortutako baldintza politiko liberalizatzaileekin duen lotura estua, merkatuaren eta Estatuaren arteko loturaren adibideetako bat da (Helleiner, 1999). Prozesu honek berezitasun nabari bat du. Merkatuaren zentraltasuna da paradigma globalizatzailea, eta horrek zenbait muga ekarri ditu, zeintzuen ondorioz estatu sozialaren eraketaren lotura politikoak desegiten diren. Muga horiek sistemaren antolamendu-printzipio berriak ere zehazten dituzte.

Moneta-koordinazioa eta politika ekonomiko diziplinatzaileak (aurrekontu-egonkortasuna eta finantza-iraunkortasuna) dira Estatuaren antolaketa legitimatzen duten elementuak merkatu globalean, Europar Batasunaren kasuan ikus daitekeen bezala. Progresiboki estatu sozialaren berezko printzipioekiko haustura dakarten antolamendu-printzipioak finkatzen dira, zehazkiago esanda, birbanaketa-gatazka integratzeko mekanismoekiko haustura dakartenak. Birbanaketa-prozesuetan partaidetza-eskubide kolektiboek (greba, negoziazio kolektiboa) zekarten bermea galtzear da, eta, horren ordez, lan-harremanen monetarizazioa ezarriz doa. Horrela, merkatuko indarrek lanaren «faktorearen» balio pribatua soilik hartzen dute beren gain, eta ez haren balio soziala (Losurdo, 2013).

Deskribatu den globalizazio finantzarioaren estrategiak eragina izan du eskala nazionalean eta nazioz gaindikoan, eta eskala horiek, aldi berean, elkarri eragiten diote . Gainera, esparru ekonomikoaren eta politikoaren konposizioa kapital finantzario globalaren eskalatik definitzen denez, Estatua testuinguru berri batean txertatzen da. Alde batetik, espazio global horrek estatu sozialarekiko haustura indartzen du; eta bestetik, aldi berean, espazio global horretatik boterea eta gizartearekiko harremanak antolatzeko modu berri bat bultzatzen da; horrela, *merkatuaren forma globala* sortzen da (Maestro Buelga, 2022).

Planteamendu horrek zalantzan jartzen ditu azken hamarkadetan finkatutako formulazioak. Gogoeta horiek ikuspegi desberdinetatik interpretatzen dute zein zeregin duen Estatuak merkatuaren forma globalak ezarritako ordena berriaren eraikuntzan, eta, oro har, bitan laburbil daitezke:

(1) Formulazio batzuek interpretatzen dute **estrategia globalizatzailea trantsizio ebolutiboa dela eta ez duela ekarri estatu sozialaren formaren aurkako elementurik**. Tesi hori oinarritzeko, argudiatzen da estatu sozialak eta bere konstituzioak tarte bat dutela merkatua ulertzeko modu berria hartzeko; hau da, merkatuaren kontzeptua lehiaketa gisa eta lehia gisa, globalizazio ekonomiko eta finantzarioaren printzipioen esparruan. Interpretazio horren arabera, merkatuaren zentraltasunak estatu maila eta estatuaz gainekoa lotu egiten ditu, jarraitutasun terminoetan eta hausturarik gabe. Horrela, merkatuaren zentraltasunak ez du esan nahi interbentzionismo publikoa ekonomiatik kendu behar denik, Estatuak parte hartzeko beste modu bat baizik, merkatuaren arauak baizik, eragile ekonomiko pribatuen baldintza berberetan (Bognetti, 2005).

(2) Bigarren hausnarketa batek **Estatuaren subiranotasuna berreskuratzeko asmoa**n kokatzen du bere gakoa, horrela gainzorpetzearen presiotik eta estrategia globalizatzaileak eragiten dituen defizit fiskaletatik ihes egiteko. Interpretazio hori batez ere 2008ko finantza-globalizazioaren krisia delakoa kudeatzeko prozesuan zabaldu da. Irakurketa horren arabera, demokrazia politikoa eta ekonomikoa berreskuratzea izango litzateke aukera bakarra kapitalismo globalaren diziplina-mekanismo horiek (kanpo-lotura) hausteko, horiek Estatuko politika baldintzatzen baitute. Laburbilduz, erabaki politikoak modu formalean ekoizteko prozedurak Estatuko espazioetan berrezartzeko birpolitizazio bat da: funtsean, ekonomia- eta finantza-politiken zuzendaritzari eta definizioari dagokienez (Fazzi, Th./ Mitchell, W., 2018).

Bi gogoeta horiek fenomeno desberdinak deskribatzen dituztela dirudi, baina, egia esan, badute nahikoa berdintasun; bereziki, globalizazioaren, Estatuaren eta Zuzenbidearen arteko harremanetara hurbiltzeko modua. Ikuspegi partzialetatik egiten dute hurbiltze hori, nahasmen handiagoa eraginez. Hori gertatzen da, adibidez, globalizazio finantzario eta ekonomikoak Estatuaren funtzioen berrantolaketan duen eragin zuzena minimizatzen denean. Berrantolaketa hori espazio globaletan, nazioz gaindikoetan eta estatukoetan gauzatzen da. Gertatu diren aldaketei garrantzia kenduz, diskurtso juridiko bat artikulatu nahi da indarra egokitzean jartzen duena. Egokitzea da egoeraren aurreko erantzun desiragarria eta, hori horrela, diskurtso honek legitimatu egiten du Europako nazioz gaindiko instantziak estatuko legedietan merkatu-ordena globala txertatzeko duen modua. Integrazioa egokitzapen bat dela planteatzeak merkatuaren integrazio negatiboa onartzea dakar; integrazio hori Maastricht-en jarri zen abian eta Europar Batasuneko Auzitegiak sustatzen du, legegile negatibo errola hartuta. Tesi horiek zera galtzen dute bistatik: Bigarren Mundu Gerra osteko konstituzioen enuntziatu formalek bere horretan dirauten arren, gaur egun nazioz gaindiko ordenaren errealitate juridikoak ezinbestean berresten duela estatu sozialaren formaren haustura.

**Aterakina**. ***Gobernantza, gobernatzeko modu gisa*** (Mair, 2007).

Gobernantza, Europako ordena gobernatzeko modu gisa, politika azpipolitikara lekualdatzea dakarren gobernu-estilo gisa identifikatzen dugu. Gobernantzak ezartzen duen despolitizazioak edo azpipolitikak politika merkatura eta lehia askera mugitzea dakar. Estatuak politikan zuzenean esku hartzeko modu horren ordez, teknokrazia ezaugarri duten organoak eta erakundeak (Eurotaldea, Europako Banku Zentrala) erabiliko dira. Beraz, gobernantzak gobernatzeko modu bat dakar berekin, eta horrek hautsi egiten ditu prozesu ekonomikoen gobernu politikoari esleitutako funtzioak.

Merkatuaren forma globalak inposatutako estatalitate berriak metatze-funtzioa hartu zuen gidari, eta gatazka inplizitua desegin zuen estatu sozialaren ikuskera integratzailean. Ondorioz, ez dago Estatuaren ekintzatik kanpoko lotura hori, baizik eta Estatuak bere burua mugatzen du, finantza- eta ekonomia-prozesuen gobernu politikotik esku-hartze sozialari uko eginez. Espazio globalak Estatuaren espazioa proiektu globalizatzailearen mende jartzen du, bigarren mailako bezala, merkatuaren zentraltasunak espazio politiko publikoari ezartzen dion forma emanez. Espazio global hori, aldi berean, boterearen kontroletik eta erregulaziotik kanpoko espazioa da; izan ere, boterearen funtzioa Estatuko eta Europako espazioak mendean hartzea eta baldintzatzea da, horiek baitira Batasuneko Zuzenbidean sartu behar direnak, eta barne-eskubideek, berriz, merkatu-forma globalaren diziplina-mekanismoak. Horregatik dago lotura estua prozesu globalizatzailearen eta europarraren artean.

**Finantza- eta ekonomia-prozesuen gobernu politikoa** (Luciani, 1994).

Horrek esan nahi du ekonomiak, gizarte-erakunde gisa, ez dituela bere baitan aurkitzen bere funtzionamendua bera baloratzeko irizpideak (prozesu ekonomikoen autorregulazioa); aitzitik epaia jasotzen du funtsezko gizarte-balorazioetatik abiatuta orientatzeko duen gaitasunaren arabera. Eredu honetan, beraz, ekonomia eta berak ekoitzi dezakeen ongizatea ez dira helburua, bitartekoa baizik.

Europako integrazio-proiektua maila juridikoan antolatzen duten printzipioek kapital globala metatzeko estrategia politikoa barne hartzen dute, moneta-batasunaren eta diziplina-izaerako politika ekonomikoen bidez. Azken horiek, gainera, nazioz gaindiko eta estatu mailako politika publiko berriak legitimatzeko oinarri gisa jokatzen dute, merkatuaren botere globalaren logikak politika publikoak baldintzatzen dituela agerian utziz. Ikuspegi horretatik, Europako integrazio-proiektuak sendotu egiten ditu estatu-antolaketaren merkatu globalaren legitimazio-elementuak. Merkatu-botere globalaren legitimazioak irautea lortzen du nahiz eta boterearen krisi-elementuak nabariak diren eta zenbaiten erretorikan estatuen subiranotasunera itzultzen ari omen garela dirudien.

Krisi pandemikoa da, hain zuzen, merkatuaren nagusitasunaren sendotzearen eboluzio-faseen azken adibidea, Errusiak Ukrainako lurraldea inbaditzeak zer ekarriko digun zain. Estatuak ez dira gai izan ekonomia nazionaletan politika birbanatzaileak sortzeko, gastu publikoaren barruko gizarte-eskaeren aurrean independentzia berreskuratuz. Are gehiago, oro har, nabarmena da estatuek pandemiaren kontingentzian alde bakarrez hartu dituzten neurriek funtsean krisiaren aurreko erreprodukzio sozialeko baldintzak berrezartzen saiatzen zirela. Are gehiago, neurri horiek neurri mikrosozialtzat har ditzakegu, interes ekonomikoa estatu multiklase batek koordinatutako interes publikoaren mende egon ez dadin.

**Neurri mikrosozialak** (Lasa López, 2022).

Mikroneurriak dira, merkatura bideratuta daudelako. Neurri makrosozialetatik bereizten dira (enpleguaren egonkortasuna bermatzea, kaleratzeko baldintzak gogortuz, kontratazio mugagabea sustatzea, lan-kontratazio partziala zigortuz), neurri horiek Estatuaren esku-hartze zuzena dakartelako lan-merkatuetan. Kantitateari dagokionez, neurri mikrosozialak baliagarriak dira lan-harremanetako desberdintasunaren eta pobreziaren zifrei nolabait aurre egiteko, baina esanguratsuena da kostu fiskal moderatua dutela. Neurri horiek ordaintzearen zama ez zaie eragile ekonomikoei lekualdatzen, eta, gainera, ez ditu zalantzan jartzen lan-kontratazioko ereduak. Neurri horien adibide bat Covid-19aren osasun-pandemiak eragindako ondorio ekonomikoei (diru-sarreren galera) eta sozialei (langabezia) aurre egiteko hartutakoak izango lirateke.

Demokraziaren eraketa merkatuaren forma globalean aipatzea falta da, nahiz eta zenbait gogoeta aurreratu ditugun. Lehenik eta behin, espazio globala espazio *ajuridiko* gisa (Zuzenbidearen eragin posibletik kanpo) ulertzen du, eta bere baldintzatzaileen juridikotasuna nazioz gaindiko proiektura eta antolamendu nazionaletara eramaten du. Bigarrenik, Batasuneko Zuzenbideak eztabaida eta diskurtso politikoa gauzatzeko mugak zehazten ditu, demokrazia nazionalak «eurotuz» (Lasa López, 2022).

**Eurotzea** (Lasa López, 2022).

Europako gobernantza ekonomiko eta monetarioak izandako azken fasearekin bat datorren prozesua. Kronologikoki, bat dator euroak 2010 eta 2014 artean izandako krisiarekin. Eurotzearen funtzioa da Europako barne-merkatuaren zentralitatea sendotzea, politika ekonomiko eta fiskal nazionalak gobernantza ekonomiko eta monetarioaren helburuen mende jarriz: aurrekontu-egonkortasuna eta finantza-oreka.

Zerga-egonkortasunaren helburu nagusia ziurtatzeko, aniztasun politikoa finantza- eta ekonomia-prozeduretatik desaraututa geratzen da. Subiranotasunaren bermerako funtzio parlamentarioa birdefinituta geratzen da, mugatuta, egonkortasun fiskalaren helburu hori nola betetzen den gainbegiratzeko funtzioa besterik ez balu bezela. Eta murrizketa hori konpentsatzeko ez da nazioz gaindiko demokrazia ekonomikorik sendotu.

Nazioz gaindiko merkatu-boterearen demokraziak ez dio botere ekonomikoaren mugaren logikari jarraitzen. Merkatuaren suntsipena saihesteko beharrezkoa den neurrian baino ez da mugatzen merkatu-boterea. Botere finantzarioaren esku-hartze eta erreskate neurriek irakatsi ziguten lezio hori. Horrela, politikaren nagusitasunaren edo lehenespenaren prozesu eratzailea (konstituziogilea) beste prozesu eratzaile batekin kontrajartzen da: merkatua eratzeko prozesuarekin; bigarren prozesu horrek ordena politiko berri bat ezartzen du, baldintzarik gabe merkatuan zentratuta dagoena eta subjektu politiko-instituzional berriei leku ematen diena (Eurotaldea, Europako Banku Zentrala). Demokrazia, merkatuaren arabera, zeharkako erregulazioko funtzioekin lotzen da, non botere politikoak prozesuaren funtzionamendu eraginkorrerako egiturazko baldintzak ezartzen dituen. Beraz, merkatuaren lotura ekonomikoak definitzen ditu botere politikoaren eta botere ekonomikoaren arteko harremanaren mugak. Ekonomia- eta finantza-politikari buruzko erabakiak sistema politikotik kanpoko eremuetara bota dira, eta birbanaketa-erabakiak erabaki tekniko bihurtu dira.

Interes kolektiboak batera aztertzen eta definitzen dira, eta legitimitatea demokrazia mota baterantz mugitzen da, non herritarren parte-hartzea gutxienekoa den eta hauteskunde-erantzukizuna tresna nagusia den. Aldi berean, merkatua herritarren eskaerak gauzatzeko lehentasunezko gune bihurtzen bada, herritarrek merkatuaren hizkuntzarekin eta kulturarekin bat datorren subjektibotasuna hartzera behartuta daude. Gizarte-harremanak neutralizatzean, merkatuko konstituzionalismoak gizarte-nortasunaren garrantzia murriztea ere eragiten du, eta, ondorioz, klaseen inguruko gizarteratze politikoko borroken ahultzea ere. Hala ere, horrek ez du esan nahi konpromiso politikorik ez dagoenik; badago, baina, hain zuzen ere, konpromiso politikoak zera du oinarri: finantza-kapitalismoaren kontrol politikoaren despolitizazioa. Nazioz gaindiko legitimitatea monetaren eta ekonomiaren kontrolaren inguruan eraikitzen da.

Ildo horretan, gobernantza-eredua kontrol bermatutako emaitzetan oinarrituko da. Horrek subiranotasunaren funtsezko edukia aldatuko du, desoreka makroekonomikoen arriskuak kontrolatzeko gune hutsa bihurtuko baita. Merkatu-ordenak, koherentziaz, ez du estatuen subiranotasun soziala bermatzen kapitalismo global finantzarioaren aurrean. Aitzitik, merkatuaren interesen subiranotasun ekonomiko eta finantzarioa bermatzen da; merkatuaren lotura ekonomikoaren hegemonia ukaezina arriskuan jar dezaketen gizarte- eta enplegu-politikak erabakiak hartzeko guneetatik kanpo geratzen dira. Halaber, merkatuaren demokraziatik sustatzen den estatu-subiranotasun berri honek legitimatuko du haustura bat, estatu sozialaren eraketarekiko (edo haren azpian zegoen gizarte-proiektuarekiko). Kontrajarriak dira, beraz, nazioz gaindiko demokrazia, legitimitate ekonomikoaren ondoriozkoa, eta estatu sozialaren demokrazia, birbanaketa-gatazkaren legitimitatearen ondoriozkoa.

**Sakontzeko:**

Brunkhorst, H. (2016). Democracy under Seige: The Decay of constitutionalisation and the crisis of Public Law and Public Opinion. In P. F. Kjaer eta N. Olsen (Ed.), *Critical Theories of Crisis in Europe. From Weimar to the Euro*()*.* Rowman & Littlefield International: Lanham.

Dahl, R.A. (1992). *La democracia y sus críticos*. Paidós.

Lafont, C. (2021). *Democracia sin atajos*. Trotta.

Patberg. M. (2020). *Constituent Power in the European Union*. Oxford University Press.

Pistor, K. (2022). *El Código del Capital - Como la ley crea riqueza y desigualdad*.Capitán Swing.

Streeck, W. (2011). The crises of democratic capitalism. *New Left Review*, (71),5-29 .

## Hirien suntsipen sortzailea eta demokratizaziorako aukera berriak aztertzen

Iago Lekue eta Imanol Telleria

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

**LABURPENA**: Gaur egungo gizarte urbanoan, hiriak borrokarako eta tentsioen erdigune nagusia bihurtu dira. Hiri bat ezagutzeko bertako jendearekin hitz egin behar da, betaurreko kritikoekin kaleetan galtzea eta periferiako auzoetara hurbiltzea ere derrigorrezko ariketatzat hardezakegu. Horrek lagunduko digu hango gizarte izaten diren desorekak, espazio edo auzo bereiziak, paisaia aldaketak eta haren ibilbide historikoaren arrastoak identifikatzen. Baina hirien formak eta hirien eraikuntzak edo (erre)produkzioak, begi-bistakoak ez diren arau eta egitura sozioinstituzional batzuk ere ezkutatzen ditu. Toki mailako eskalatik hasi eta nazioz gaindikora, hiri-dinamikek berebiziko eragina dute estrategia neoliberal globalaren barnean. Horiek horrela, demokraziaren hautua egiten badugu, gizartean dauden eragile eta agenteak, eta era berean, kontuan izan beharko ditugu tokiko, nazioko eta nazioarteko egitura zabalekin haiek dituzten elkarrekintzak .

Azken hogeita hamar hamarkadetan jazotako globalizazio kapitalistak eskalen arteko desberdintasunen lausotzea ekarri zuen berekin. Izan ere, 1970eko hamarkadara arte maila nazionalean eraikitako Mendebaldeko estatuak izan ziren protagonistak nazioarteko testuinguruan, baina harrezkero, globalizazioaren bulkadek tokiko- eta eskala nazionalaren forma estrategikoen garrantzia azpimarratu dute. Kapitulu osoan zehar aipatzen den berreskalamenduaren fenomeno honek, kapitalaren eta boterearen berlurralderatze prozesua eragin du. Ondorioz, kapitulu honen helburua da Estatuaren lurraldetasuna, bai eta gobernantza nazionala, goragoko eta beheragoko eskaletara birdefinitzen eta erlatibizatzen ari direla agerian uzten saiatzea. Era berean, neoliberalismoaren estrategia suntsitzaile eta sortzailearen logikari jarraituz, hirietako estatu lokalen botere arautzaileak murrizte eta handitze momentuak jasaten dituela frogatzea da.

Diagnostiko horren ondoren, tokiko agentzien rol berria ulertu nahi dugu, berreskalamendu neoliberalaren testuinguru batean, ekintza kolektiboen moduei eta borondate eraldatzailea duten eragileei balioa emanez, beren jarduera berrasmatzea lortu baitute, hiri-demokraziaren forma desberdinetan sakontzeko. Hori dela eta, hiri-gobernantza borrokarako eszenatoki bihurtu dela baiezta dezakegu.

**1. Sarrera: Hiriak aztertzeko ikuspegi berria**

Oro har, gizarte zientzientzat, gizaki multzo zehatzen jarrerak, ekintzak eta portaerak aztertzea etengabeko motorra izan da. Azken mendeetan zehar, gizakiek eraikitako egitura sozial gisa, hiriak izan dira arreta gehien jaso dutenak. Izan ere, Çatalhöyük duela ia 9.000 urte egungo Turkian kokatuko genukeen protohiriaren azterketetatik lehen hiri globaletaraino, sistema ekologikoen analisiak eta datu estatistikoen interpretazioak berebiziko garrantzia izan dute, batez ere Chicagoko eskolari men eginez. Baina, aurreko mendeko azken hamarkadatik hona, Hiri Teoria Kritiko (HTK) oparoan batu izan diren zenbait diskurtso eta paradigma berri agertu dira. Teoria honen bitartez, errealitate sozialak bizi dituen arazoak, erronkak eta alternatibak modu zorrotzago batean aztertzeko aukera izango dugu.

**III. Taula: Chicagoko Eskola vs Hiri Teoria Kritikoa**

Historian zehar hirien analisiak egin direnean, analisi horiek edukiontzi bakun gisara hauteman dituzte hiriak. Aldiz, guk erabiliko dugun ikuspegi berritzaile honetatik, hiriak eta haren espazioak historiaren parte aktiboa dira, hots, prozesu sozialen eta botere-liskarren emaitzetatik eratorritako emaitzak dira, hain zuzen. Gauzak horrela, beraz, Hiri Teoria Kritikoak, Frankfurteko Eskolaren eraginez, erakunde politiko eta sozialen merkantilizazioari egindako kritika filosofiko bera jasotzen du eta tokiko mailako erakundeetara eramaten du, hau da, hirietako botere esparruguztietara.

Gizartea interpretatzeko zein eraldatzeko erabilgarria izan daitekeen teoria honen erradikaltasuna Henri Lefebvre hiri-filosofo frantses famatuak (1996) teorizatu zuen “HIRIRAKO ESKUBIDEAN” datza. Azken kontzeptu hori justizia sozialari zeharo lotuta dago (Fanstein, 2011) eta Peter Marcusek (2007; 2012), jada HTKren baitan kokatuz, hiru jarduera estrategiko nagusi proposatzen ditu eskubide hau lortzeko: arazoen azalpena, alternatiben proposamena eta erantzunen politizazioa. Lehenik eta behin, hiri justuago bat eraiki nahi duen orok gizartean eta orokorrean hirian gertatzen ari diren arazoen analisi sakona egin beharko luke, batez ere eragile kaltetuei jakinarazi ahal izateko eta arazoaren berri emateko. Hau da, arazoaren kausak diagnostikatzea eta autotratamendua erraztea dira kasu honetan helburuak. Horrela, bigarrenik, Hiri Teoria Kritikoari jarraituz, aldez aurretik kaltetuei azaldu zaizkien funtsezko kausei heltzeko gai diren estrategia eta jomuga errealak proposatu behar dira. Azkenik, hirugarren urratsa azaltzen zaigu, hots, azaldutako arazoari aurre egiteko eman nahi den erantzunaren politizazioa. Alternatibak ehundu ditzaketen diskurtsoei eta elementu aktibatzaileei erreparatu beharko litzaieke, eta, kasuaren arabera, azken beltzean, komunikabideak eta mundu akademikoa ere mugiarazi beharko lirateke.

Ildo honetatik, kapituluak aurrera egin ahala ikusiko dugunez, HTK tresna egokia da neoliberalismoak eta urbanizazio kapitalistak hirietan sortzen dituzten fenomeno eta dinamikak ulertzeko (Brenner, 2009a; Marcuse et al., 2014; Bossi, 2019). Era berean, komenigarria da aipatzea Mendebaldeko hirien testuinguru ekonomikoa eta politikoa aztertuko dugula, baina ikuspegi honek mundu osoko hirietan izan daitezkeen erronkak azaltzeko bokazio epistemologikoa dauka.

Behin hori argituta, kapitulu honetan zehar ikusiko dugu, alde batetik, berreskalamendu prozesuak nola ekarri dituen hiriak erdigunera , eta nola bihurtu den eztabaida ideologikorako eremu garrantzitsu. Eta, bestetik, neoliberalismoak eta bere dinamika ekonomiko globalek hiri-demokraziarentzat dakartzaten erronkak eta mehatxuak aztertuko ditugu. Azkenik, hirien demokratizazioa bilatzen duten alternatibak eta joera berriak bilduko ditugu. Horien artean, ikuspegi integral batetik, bai hiri-mugimenduen ekarpenak, bai eta toki mailako gobernuek egungo hiri-politika publikoak aurrera eramateko bultzatutako partaidetza-praktikak ere aztertu ahal izango ditugu.

**2. Berreskalamendua eta hirien eginkizun berriak**

HTKoaren akademikorik oparoenetakoa den Neil Brennerrek (1999) ondo adierazten duen bezala, globalizazioak bilakaera multieskalarra eta denbora anitzekoa izan du. Hau abiapuntutzat hartuta, praktikan, 1970. urtetik aurrera –batez ere Mendebaldeko herrialdeetan–, estatalitate adierazpen berriak, hala nola hirien sareak eta Europar Batasuna, garrantzi handiagoa hartzen hasi ziren testuinguru ekonomiko globalean. Horrexegatik diogu globalizazioa ezin dela munduko pertsonen, salgaien edo kapitalen merkatuko fluxuetara soilik murriztu. Izan ere, ukaezina da estatu nazionalek prozesu honetan izan duten subiranotasun-galera (Wriston, 1992; Ohmae, 1995), baina hala ere, botere-gabetze edo estatuaren hustuketa hori, nolabait estatu zehatzen botere politiko eta ekonomiko berari atxikitzen diogu. Azken horiek izan baitira, estatu-ahalmenen ahulduengatik eta harreman-baldintza selektiboengatik (hautakortasun estrategikoarekin lotuta) kapitalaren interes ekonomikoen aldeko ahultzea ahalbidetu dutenak (Jessop, 1990; 1994; 2016). Hona hemen Bob Jessopek (ibid.) proposatzen duen hautakortasun estrategikoa edo selektibitate estrategikoa, estatu erlazionalaren teoria gramsciarrean oinarritua. Horren oinarria da estatu modernoak, toki- edo nazio-mailan, ez dituela beti hautatzen bere estrategiak modu arrazionalean edo soilik enpresa-logiketan oinarrituz. Estatua lurralde jakin batean erabaki kolektibo lotesleak definitzeko eta aplikatzeko eginkizuna duten erakundeen eta/edo gizarte-erakundeen arteko harreman-multzo gisa ulertzen badugu, ulertuko dugu, lurralde hori zeharkatzen duten botere-asimetrien ondorioz, talde jakin batzuk beste batzuk baino errazago sar daitezkeela Estatuko agintaritza horretara, politika publiko batzuk erraztuz eta beste batzuk gaitzetsiz (Telleria eta Lekue, 2020).

Berreskalamenduak erreferentzia egiten die eskala desberdinen arteko botere-oreka berri baten agerpenari edo oreka horretan eman daitezkeen transformazioei, zeinek, agian egoera ezegonkorra sor baitezakete, baina, era berean, eskalen arteko botere desberdintasunak lausotu baitiitzake. Gure kontinenteari erreparatzen badiogu, adibidez, ikusten dugu estatuak (eskala nazionalean) berreskalatze-prozesu dual batean murgilduta daudela (Sevilla Buitrago, 2017). Alde batetik, nazioz gaindiko gobernuen forma berrietan birkokatu ahal izateko sortu behar izan dituzten eremu eta politika instituzional berriak hauteman ditzakegu. Eta bestetik, toki mailako eskaletan (hirietan, eskualdeetan, eta bestelakoetan) gobernantza eredu berriak ahalbidetzen dituzten *elkarte* publiko-pribatuei (*public-private partnertships*) bidea ematen dietenak (Harmes, 2006; Franquesa, 2007; Ahedo eta Telleria, 2020), eta planifikazio ekonomikorako autonomia zabalagoa esleitzen. Horrela, alde batetik, hirietan azpiegitura mugiezinak pilatzen jarraitzen da (energia-iturriak, komunikazio-sareak, enpresa-egoitzak, etab.); eta, aldi berean, estatuek, hots, fordismo-keynestarraren garaian moneta, legeria, gizarte-ongizatearen hornidura eta eskala handiko espazioaren kudeaketa arautzeko ardura izan zutenek (Lefebvre, 1978: 298), neurri batean, tokiko eskalen esku uzten dute erregulazio ahalmen hori.

Ildo horretan, Sassenek (1991; 1993) lurraldeen arabera espezifikoak diren leku urbano gisa identifikatzen ditu hiriak, non globalizaziorako erabakigarriak diren ekoizpen- eta erreprodukzio-prozesuak garatzen diren, hala nola finantza-zerbitzuen industriak eta nazioz gaindiko enpresak.

Eric Swyngedouw (1996; 1997) autoreak, ildo beretik, tokiko eskalak eskala globalean izaten diren tendentziak bereganatzen dituela adierazteko ‘glokalizazio’ terminoa proposatzen du. Alde batetik, honek industria eta biztanleria hiriguneetan areago elkarretaratzea/biltzea/konzentratzea esan nahi du, eta ondorioz, eremu edo hiri garatuen eta ez-garatuen arteko bereizketan sakontzea (eskala globalean herrialdeen arteko desorekak ere nabarmengarriak dira). Neil Smith geografo estatubatuarrak (1984) “espazioaren garapen irregularra” bezala aurkeztuko zuena da hori. Hurrengo atalean ikusiko dugun bezala, modu sinplifikatuan azalduz, hori gertatzen da ekoizpen kapitalistaren prozesua, espazio-denbora zehatz batean, garatzen den heinean. Kapitala leku jakin batean ezarri eta errentagarri bihurtzen hasten denean gertatu ohi da, eta, hainbat aldagairen ondorioz –lehiakortasuna, adibidez– irabazi-tasa nahikoa ez denean, toki horretatik alde egiten du espazio errentagarriago baten bila. Horrek hirien eta lurraldeen arteko desorekak sortzen ditu, eta, proiektu fordista-keynestarrean, Estatuak berak konpentsatzeaz arduratzen zen, baina egungo estatu nazionalaren hustuketak prozesu hori kontrolatzea eragozten du (Dunford, M. eta Kafhalas, G., 1992; Brenner, 2003a; 2009b; Jessop, 2009).

Bestalde, hirien kudeaketa eta orokorrean gobernantza, politika ekonomiko nagusiaren mende geratzen da. Ondorioz, aipatutako eskala nazionalak kudeatzen eta inplementatzen zuen ongizate-estatuaren murriztea gertatzen da, eta erantzukizun fiskalak gehiago deserregularizatzen dira (Brenner, 2003a; Peck, 2012).

Beraz, paradoxikoki, estatuetatik hirietara eskualdatutako autonomia horrek, *a priori* , autonomia horren murriztea ekarri du. Hala adierazten du Edward Soja geografo estatubatuarrak (2000:218): “*The practices of daily life, the public domain of planning and governance, the formation of urban community and civil society, the processes of urban and regional economic development and change, the arena of urban politics, the constitution of the urban imaginary, and the way in which "the city" is represented, are all increasingly affected by global influences and constraints, significantly reducing what might be called the conceptual autonomy of the urban*”.

**3. Ezegonkortasun eskalarra. Neoliberalismoaren lur hartzea hirietan**

Eskalen berregituratze hori honako estrategia neoliberal hauen parte da: “*are deeply and indelibly shaped by diverse acts of institutional dissolutio*” (Brenner et al., 2011:20). Erregulazio-fase horiek neoliberalismoaren koiunturalki espezifikoak diren prozesuen araberakoak dira, hau da, uneoro lekuaren eta denboraren araberakoak dira, bai eta tokiko, nazioko edo nazioarteko estatuetatik jarauntsitako egitura instituzionalen araberakoak ere (*path dependence*).

Brenner et *al.-*ekin (2010: 330) bat etorriz, neoliberalizazioa zera izango litzateke: “*historically specific, unevenly developed, hybrid, patterned tendency of market-disciplinary regulatory restructuring*”, hots, estatuen sistemaren berregituratzea. Halaber, Jamie Peck eta Theodore Tickellek (1994:322) diotenez, keynestar fordismoaren krisiaren ondorioz eraikitako alternatiba neoliberala ezegonkorregia da denborari eta espazioari eusteko: “*business cycles swing ever more violently, while localised growth seems increasingly fragile and short-lived”*.

Hiri Teoria Kritikoaren esparruan, David Harvey geografia ekonomialari britainiarrak (2003; 2006) *Schöpferische Zerstörungen* (“suntsipen sortzailea”) kontzeptu schumpeteriarra hartzen du, hazkunde eta krisi ekonomikoaren gorabehera horiek eta ezegonkortasunak azaltzeko. Baina apur bat lehenago, Smithek berak (1984) prozesu hau “gorabeheraren teoriaren”(*see-saw movement*) edo esplotazio kapitalistaren joan-etorri efektuaren bidez azaldu zuen. Kapitalismoaren atzerriarekiko kodependentziaren funtsezko ideiari jarraituz (Luxemburg, 1933) eta kapitalaren izaerari erreparatuz, ez da harritzekoa nabaritzea kapitala irabazi-tasarik altuena eskain diezaiokeen lekuetara mugitzen dela. Horrek berekin ekarriko luke zonalde horien garapena, eta, ondorioz, irabazi-tasarik txikienen edo hasierako balioa galdu dutenen azpigarapena. Baina, kontraesanean, etorkizunean garapenak berak gutxituko du irabazi-tasa handi hori. Izan ere, espazio zehatz horretan gertatuko den lehiakortasunaren handitzea, langabeziaren murriztea, soldata-mailen handitzea, sindikatuen agerpena eta, oro har, ekoizpenaren arautzea, horiek guztiek, kapitalaren etekin hori eta harenerrentagarritasuna geldiaraziko dute.

Une zehatz horretan mobilizatuko da kapitala azpigaratutako eremuetara, bere aukerak eta irabazi-tasa potentzial handiagoa ustiatuz. Horrela, “gorabehera mugimendua” deritzoguna gertatuko litzateke, garatutako eta azpigaratutako eremuen arteko kapital-mugimendu etengabearen bidez, kapital finkotik zirkulatzailera eta, berriz ere, finkora pasatuz. Eskala espazial guztietan gerta liteke hori. Baina Smithek (ibid.) dio hiri edo tokiko eskalan hedatu dela gehien eredu hori. Hurrengo grafikoa lagungarria izan daiteke prozesu hau espazioan nola gertatzen den ulertzeko:

**II.** **Grafikoa: hiri-espazioetan gertatzen den suntsipen sortzailearen edo kapitalaren joan-etorriaren irudikapena**

Halaber, suntsipen sortzaileak balioko digufordismo keynestarrak eskala guztietan mantentzen zituen azpiegitura instituzionalen berrikuntza sakonean gauzatu diren aldaketa instituzional-espazial-eskalar geografikoki desberdinak eta, sozialki, atzerakoiak eta politikoki aldakorrak diren ibilbideak deskribatzeko (Brenner eta Theodore, 2002).

Arestiko grafikoa baliagarria da Europako zenbait hiri postindustrialetan gertatutakoa azaltzeko . Izan ere, desindustrializazioak eta krisi neoliberalak eragindako suntsipen sozioespazialaren faseak 80-90eko hamarkadetan igaro ondoren (Lekue, 2022), badirudi hiriaren (erre)produkzioa eta hiri enpresarialismoari esker neoliberalismo egokituaren une sortzaile bat hasi zela (Sevilla-Buitrago, 2015).

|  |
| --- |
| Suntsipen *sozioespaziala* deritzogu ez zelako soilik suntsipen urbanoa izan; ezaugarritzat izan zituen lan antolatuaren aurkako ofentsiba, zerbitzu publikoen murrizketa eta pribatizazioa eta hiriko pobreen kriminalizazioa ere. |

Horiek horrela, estatuen gaitasun arautzaile edo erregulatzailearen inguruan ere aldaketa larriak gertatu dira, eskumenak merkatuaren esku utziz eta suntsipen sortzailea gobernantzaren esparrura pasatuz. Brenner eta Theodorek (2002) 6 erregulazio-eremu identifikatzen dituzte: soldata-harremana; kapitalen arteko lehia; finantza- eta diru-erregulazioa; gobernantza-moduak; nazioarteko konfigurazioa eta Espazioaren Garapen Irregularra. Sei arlo hauetan estatuek zuten erregulazio boterea hustuta geratu da. Ildo honetan, adibidez, soldaten arteko harremanean jazo zen suntsipen unea erakundeen, akordio sindikalen eta hitzarmen kolektiboen aurkako etengabeko erasoak izango lirateke, eta, une sortzailea, berriz, lehiaren desarautzean gauzatuko litzateke, hau da, lan-baldintzen birnegoziazio atomizatuan.

Modu berean, maila globalean estatuen gaitasunak zeharo murriztuak izan dira eta maila globalean gertatu ohi diren neoliberalizazioaren tendentziek lau mota desberdin izango lituzke emaitza gisa (Jessop, 2002): neoliberalismo hutsa, neokorporatibismoa, neoliberalismo neoestatista eta neokomunitarismoa. Hala ere, guri gehien interesatzen zaiguna da neoliberalismoak hirietan izan zituen ondorioak argitzea. Horretarako suntsipen sortzailearen logikari jarraituz, tokiko eskalan hiru epe edo momentu identifikatzen ditugu (Brenner eta Theodore, ibid.): protoneoliberalismoa, murrizketen neoliberalismoa (*roll-back neoliberalism*) eta hedapen-neoliberalismoa (*roll-out neoliberalism*).

Lehenik eta behin, ‘protoneoliberalismoak’ hiria gudu-zelai bat izango balitz bezala aurkeztea du helburutzat. XX. mendeko azken aurreko hamarkadan zenbait hiritan berregituratze sakonaren beharra ikusi zen, industria gero eta indar gutxiago zuen eta dislokazio ekonomikoak ugaltzen ari ziren. Desastre egoera hartan, hirietan hartutako estrategiek desregulazio ekonomikoetan oinarrituriko hazkunde ekonomikoa proposatzen zuten, nahiz eta oraindik mantendu birbanaketan oinarritutako fordismo-keynestarren erakundeetatik jasotako akordio soziopolitikoak. Ezegonkortasun eta modeloen arteko liskar garaia izan zen, hiriak gudu-zelai bihurtuz. Adibiderik paradigmatikoa AEBn gertatu zen;izan ere, 70eko hamarkadan gobernu federalak, finantza-sektoreekin koordinatuta, uko egin zion New Yorkeko hiriaren zorra berriro negoziatzeari. Horrek enplegu publikoaren eta zerbitzuen hornidura zabala eta zerbitzuen hornidura zabala ezaugarri zituen hiri-garapen eredua ekonomikoki ito zuen, baina, hala ere, hurrengo hamarkadetan beste hiri eta gobernu batzuentzat zuen disuasio-funtzioa bete zuen (Ahedo eta Telleria, 2020); hantxe jar dezakegu, beraz, eredu fordista-keynestarraren gainbeheraren hasiera.

|  |
| --- |
| Euskal Herrira hurbilduz, eredu fordista-keynestarraren amaieraren hasiera 1980ko hamarkadan eman zen. Izan ere, produkzio-ereduen arteko talka Bilboko Euskalduna ontziolako borroketan eszenifikatu zen. Industria astunaren azken fabriken itxierak estatu-forma lokal zehatz baten bukaera ere ekarri zuen |

Bigarrenik, ‘murrizketen neoliberalismoak’ erreferentzia egiten die Estatuak baliabideen gaineko gobernu-kontrolean jasandako atzera egiteari eta ongizate-estatuaren suntsitzeari. Herrialde batzuetan jada 1980tik aurrera hasi zen toki-administrazioetan itxura hartzen, gastua murrizteko formulen bidez, estatuko administrazioetan ere gastu hori murrizteko helburuarekin.

Ildo beretik, austeritate fiskaleko neurriak ere ezarri ziren, hala nola gizarte-prestazioen murrizketa edo sektore publikoen langileen soldata-murrizketak. Hiri- eta administrazio-maila askotan jardunbide egokien eskuliburuak onartu ziren administrazio-eraginkortasuna eta giro mesedegarria sustatzeko asmoarekin, eta geroxeago, eskuliburu haiek "hiri enpresarialismoa" edo "hiri ekintzaile-sortzailea" eraikitzeko gidaliburu bihurtuko ziren (Harvey, 1989; Jessop, 1997). Berrikiago, eta 2008ko finantza-krisiari lotuta, “austeritate-hirigintza” (Peck, 2012) da toki-gobernuei eragiten dien finantzaketa-falta kudeatzeko modurik ohikoena. Izan ere, epe hori *roll-back neoliberalism* garaitzat har dezakegu zentzu askotan.

Horrela, trantsizio-prozesu bat hasten da hiri-gobernantzan. Prozesu hori lekuaren promozio ekonomikoaz eta hazkundeaz arduratzen hasi zen, lankidetza publiko-pribatuaren tresna erabiliz (berreskalamenduak hirietan sorpresaz eragindako baliabide falta dela medio), azken urteotan gizarte-ongizatean jarritako arreta albo batera utziz (Harvey, 1989; Hall eta Hubbard, 1996). Udalek beren gain hartu zituzten super-ekitaldien politika megalomanoak, nazioarteko lehiakortasuneko hiri-marketina eta tokikoa eta globala lotuko zituzten estrategiak, hori guztiori hirien arteko lehiaren premisapean (Cox, 1993). Era berean, barrura begira, hiriak ere beren lurraldearen barne espazioak lehenesten hasi ziren, hirigintza neoliberalaren proiektu ikusgarri eta erakargarrien bidez (Swyngedouw et *al*., 2002).

Azkenik, hirugarren fase batera iritsiko ginateke, ‘hedapen-neoliberalismora’ hain zuzen. Murrizketen neoliberalismoak ekarri zuen une suntsitzailearen ondoren, *roll-out neoliberalism* delakoak hiri-enpresarialismoak haztatutako patroiak sendotu zituen. Horrela, kudeaketa-modu neoliberalak normalizatu ziren ekonomia despolitizatuz teknokraten bidez. Proiektu liberal klasikoaren berreraketa da, erakundeen (batez ere estatu nazionalen) esku-hartze bideratzailearen bidez. Eta egia esan, tokiko politikak kapital pribatuaren interesen mende geratu ziren. Beraz, proiektu neoliberalaren sorkuntza instituzional berriaren agerpena emango litzateke fase honetan (Jones eta Ward, 2002).

Premisa horren aurrean, eta neoliberalismoaren efektu “parametrizatzailea” (Gill, 2003) kontuan hartuta, instituzioak, eskala axola barik, sistema arautzen eta erregulatzen saiatu dira Jessopek (1992) “konponbide” edo “irtenbide instituzionalak” (*institutional fixes[[8]](#footnote-8)*) deituko liokeenaren bidez. Irtenbide horiek keynesianismoaren berezko ongizate-estatua bultzatu dutelako ideiaren aurrean, Jessopek nabarmentzen du estatu-forma hori, konponbide horien bitartez, lan-estatu schumpeteriarraren eredu postfordistak ordezkatu duela. Honen arabera, Estatu–tokikoa edo nazionala izan– indartu egingo luke lehia sustatzeko zuen rola (ez bakarrik enpresa eta konpainia nazionaletan, baizik eta produkzio-sistemaren maila eta sektore guztietan).

Beraz, konponbide instituzionalak, iraunkortasun zalantzagarriko adabaki gisa, erakundeen berrikuntza sustatzea izango lukete helburutzat, eredu berrien bidez beren ekonomien lehiakortasun estrukturala indartzeko (Brenner eta Theodore, ibid.) aurretiazko marko arautzaile edo erregulatzaile politikoak deseginez. Hori, hain zuzen ere, suntsipen sortzailearen eredu berri eta zaharrei eustea eta horiek erreproduzitzea izango litzateke –gobernantzaren esparruan batez ere– eremu baten egonkortasuna lortuz, beste baten ezegonkortasunaren kontura (Jessop, 2016).

Hala ere, nabarmendu behar da hiri-mailan gertatu diren berregituratze instituzionalak[[9]](#footnote-9) aldatu egin daitezkeela krisi-uneen arabera, eta, gainera, hiriak demokratizatzeko arrakala gisa balio dezaketen ahultasun-puntuak eskaintzen dituztela. Gobernantza eredu berriak eragile berriak kontuan hartzen dituen heinean, gizarte mugimendu progresistentzako aukera politikoaren leihoa irekitzen da, nahiz eta hautakortasun estrategikoak iraun.

Horrekin guztiarekin, neoliberalismoa etengabea den, azaleratzen ari den eta kontraesankorra den estatu-estrategia gisa ulertuko dugu (Harvey, 2014). Estrategia horrek, desarautzearen eta lehiaren bidez, lehiarako abantailak sortu nahi ditu leku espezifikoetan (Brenner eta Theodore, 2002). Hau da, neoliberalismo hutsaren estrategien kontrakoa (Jessop, 2002), hala nola austeritate politikak, pribatizazioak, zerga zuzenen murrizketa eta abar; gaur egungo neoliberalismoa horrela berrinterpretatu genezake: “*as a contradictory practice of state intervention, which attempts to lead state institutions to dismantle regulatory restrictions, promote market-mediated forms of governance and protect the interests of transnational corporations”* (Brenner, 2003b).

**4. Hiriak demokratizatzeko aukerak.**

Puntu honetara iritsita, badirudi *there is no alternative* diskurtsoa nagusitzen dela; baina, aitzitik, hiriek testuinguru globalean duten potentzial demokratizatzailea aldarrikatzera bideratutako esperientzia eta prozesu ugari daude. Alde horretatik, ikus dezakegu berreskalamenduak, alde batetik, erabakiak hartzeko lekua hirietara hurbildu duela, horrek ez du esan nahi demokratizazioa gertatu denik, baina bai instituzio eta erakunde opakoagoen sarea murriztu egin duela, eta horrek hiri-eredu neoliberala zalantzan jartzeko aukerak erraztu ditzakeela, tokiko testuinguruan behintzat. Bestalde, ikusiko dugu ea neoliberalismoak berak, noizbait, errealitatea eraldatzeko prozesuak bultzatzeko aukera politikorako leihoren bat ireki ote duen.

Gure ustez, premiazkoa da testuinguru honen azalpena; aurreko paragrafo hauetan bizi dugun ingurune kaotikoa osatzen duten dinamikak eta eraldaketak aurkezten saiatu gara, horiek planteatzen dituzten erronkak ulertzeko eta, edonola ere, hiri-testuinguruetan alternatiba demokratikoagoak proposatzeko aukera izateko.

Lehenik eta behin, egungo gobernantza hainbat eragilez, interes-taldez eta sarez osatuta dago; hartara, testuinguru honetan kontrolerako eta koordinaziorako tresna gisa balio diezagukeen kontzeptu bat ekarri nahi genuke aitzinera: ‘kolibrazioa’. Termino hau Andrew Dunsirek (1990; 1993), administrazioan aditua zen ikertzaile britainiarrak, sortu zuen hainbat aktoreren arteko oreka lortzeko esku-hartze estrategikoari erreferentzia egiteko. Hau da, kontua izango litzateke kontrako bi posizioren eta adierazpenen arteko balantzak alde batera edo beste aldera egiteko kontrol-neurriak ezartzea. Horrela, gobernantza-tresna gisa kolibrazioa baliagarria izango litzateke, batetik, kasu zehatz batean zein indar eta eragile antagonista dauden identifikatzeko; eta, bestetik, oreka edo isostasia politika publiko espezifikoekin bat ote datorren konprobatzeko. Gainera, beharrezkoa izanez gero, esku-hartze zuzena ahalbidetuko luke, ez hainbeste adiskidetasunera joz, baizik eta egon daitezkeen desorekak babes handiagoa behar duten talde edo interesen alde aldatuz (Dunsire, 1990:17). Azken batean, kontrakoak diren posizioen eta adierazpenen artean egon daitezkeen botere desorekak orekatzeko eta lortutako egoera demokratikoagoa mantentzeko neurriak hartzean oinarrituko litzateke.

Tresna hau funtsezkoa izan daiteke tokiko gobernuen autonomia berreskuratzeko; izan ere, gobernantza demokratikorako ezinbesteko arauak emango lirateke, joko-arau batzuk ezarriz, modu kolektiboan (eragile guztiekin ahal den heinean) adostutako helburuak sustatzeko (Jessop, 2016). Hau da, Estatuaren edo toki-administrazioaren posizio estrategiko pribilegiatua[[10]](#footnote-10) aprobetxatuz, erabakiak hartzeko prozesuak eta horietan parte hartzen duten eragileen boterea berrantolatu nahi dira, gobernantzaren kalitate demokratikoa bermatze aldera. Azken finean, lehen aipatutako hautakortasun estrategikoari buruzko hausnarketari ekiten diogu berriro. Hautakortasun estrategikoaren tratu pribilegiatuak ekiditeko, kolibrazioa hesi eta suebaki gisa erabiliko litzateke sektore jakin batzuentzat, eta, aldiz, harreman-sisteman laguntza gutxiago duten sektoreei ozen hitz egiteko aukera emango lieke, haien posizioak hobetuz.

Kontua ez da soilik gobernantza erakundeetatik bultzatzea, ezta gizarte-egitura albo batean utzita, gobernantza monitorizatzea ere; kontua da hau doitzea, hots lankidetza abantaila bezala hartzea eta aprobetxatzea (Font, 1997), eta tokiko gobernua edo administrazioa, tokiko gobernantzak dakarren zatikatutako eragile-multzoen testuinguruan, neoliberalizazio-prozesuei aurre egingo dien abangoardia-eragile bihurtzea. Hortaz, zera adieraz dezakegu: "*collibration is a critique of political economy, forms of domination, and ideology"* (Jessop, 2016:229).

Bigarrenik, parte-hartze prozesuek edo prozesu parte-hartzaileek eskaintzen dituzten aukerak azpimarratu behar ditugu. Mendebaldeko hiri-testuinguruetan, milurtekoaren hasieratik, erakundeek gidatutako eta zuzendutako parte-hartzea, haien proiektuak eta estrategiak legitimatzeko bitartekari gisa erabiltzea, eztabaidarako gai garrantzitsua izan da. Alde batetik, logika *top-down* partzial hori azpimarratzen dutenak ageri dira; eta, bestetik, parte-hartze errealerako edota alternatiba herrikoiagoak aurrera eramateko aukera-zirrikitua izan daitekeela onartzen dutenak aurkitu ditzakegu (García-Espín eta Jimenez, 2017; Blanco et *al*, 2018).

Kolibrazioak, mugimendu edo ehun asoziatiboa politika publikoen prozesuetan parte hartzeko funtzio bermatzailea izango lukeen arren, beharrezkoa da urrats bat harago egitea eta parte hartzeko mekanismo egonkorrak ezartzea (Telleria eta Ahedo, 2015), alde batetik, hiri-agendan eragiteko, eta, bestetik, politika publikoen koprodukzioan sakontzeko helburuarekin.

Koprodukzioaren azken kontzeptu hori (Parés, 2017; Arnanz, et *al*., 2018; Osborne et *al.,* 2016) partaidetza-prozesuak edo -mekanismoak ezartzetik haratago doan proposamen bat bihurtzen ari da, are gehiago, “partaidetza globala duten politika publikoen” logikei egiten die erreferentzia (Subirats et *al*., 2009). Klasikoek proposatzen zutenaren aurka (Rosentraub eta Sharp, 1981), uste dugu gaur egun koprodukzioak ez diola soilik zerbitzu publiko espezifikoen inguruan, interes-talde edo indibidualen agerpen espontaneo eta interesatuari erreferentzia egiten; baizik eta erabaki politikoak hartzeko, funtsezko ardatz gisa, parte-hartze kolektiboa proposatzen duen gobernantza-tresna berri bat dela –eredu berri bat ez bada ere ikusteke dago– (Sorrentino et *al*., 2018; Nabatchi et *al*., 2017).

Egia esan, azterketa enpiriko eskasa duena tresna berritzailea da, baina hala ere, botere-harremanen aldaketetara egokitzeko gaitasunengatik, potentzial handia erakusten du.

Izan ere, azken urteotan, munizipalismo edo udalgintza berriaren eskutik eta sakontze demokratikoaren ikuspuntutik, esperientzia edo prozesu berritzaileak egiten ari dira honako hiri-politika hauen inguruan (Blanco eta Subirats, 2012; Telleria, 2020): espazio publikoa, etxebizitza, jasangarritasuna eta mugikortasuna. Gaiak berriak ez izan arren, hauei aurre egiteko moduak beharrezko oinarriak sortzen ditu hirien erreforma demokratikoan aurrera egiteko. Nahiz eta oraindik legitimazio bikoitza lortzeke dagoen, beherantz, eredu hori babesten duten (hautetsontzietan ere) sektore sozial eta herrikoiena; eta gorantz, sakontze demokratikoko prozesu hauen aurka jarduten duten beste gobernu-maila batzuen eragozpenetatik (gastu-sabaiaren bidez edo, Espainiako estatuko hainbat hirik hasitako udalekotze prozesuen kasuan bezala, botere judizialaren bidez).

|  |
| --- |
| Deigarria da, kasu honetan, Bartzelonako eta Pariseko edo Valladolideko kasuak alderatzea. Bigarren eta hirugarrenak ur zerbitzuen kudeaketaren udalekotzea lortu zuten. Honek gastu publikoaren murrizketa ekarri zuen, uraren salmenta-prezioaren egonkortzea eta azpiegituren modernizazioa. Bitartean, Bartzelonan arazoa epaimahaietara bidali zen eta udalekotzearen aukera guztiz desagertu zen. Goitik, hau da, Estatuaren estrukturan dauden eragozpen-mekanismoek azkar eta eraginkortasunez erantzun zuten korporazio handien interes partikularrak babesteko. |

Bestalde, hiriak demokratizatzeko borrokan aktibo nagusietako bat “gizarte mugimendu urbanoak”[[11]](#footnote-11) izango lirateke (Castells, 1974), askotan irrupzio bidez parte-hartzeko erabiltzen dituztenak. Haien ibilbide historikoari laburki hel diezaiokegu.

Hiri-mugimenduen marko nagusia aldatzen denean (Telleria eta Ahedo, 2016), mugimendu horiek, 80ko eta 90eko hamarkadatik aurrera, demokrazia ordezkatzaile handiagoa eta eskubide sozial/identitarioak eskatzetik, sistema instituzionalean guztiz sartzera pasatu ziren.

Baina eredu ordezkatzaileak eskaintzen zituen mugak eta aldaketarako erresistentziak egiaztatu ondoren, marko nagusia eraldatu egin zen. Egun, demokrazia parte-hartzailea eta, azken finean, demokrazia ekonomikoa aldarrikatzen duten diskurtsoak artikulatzen dira, etxegabetzeen aurkako mugimenduak eta okupa mugimenduak erakusten diguten bezala (Martínez, 2011; Bonet i Martí, 2012; González García et *al*., 2019).

Ildo honetatik, aipatu dugun ezegonkortasun neoliberalaren ondorioz, hiriko arazoen agendan hiri-mugimenduen eragin handieneko uneak gorabeherak izan ditu. Brenner et *al*. (2012: 18-19) ekintza kolektiboaren ahalmen eraldatzailea oinarrizko bi faktoreren araberakoa dela ziurtatzen dute: “*the objective position, power, and strategies of those currently established in positions of domination; and the objective position, power, and strategies of those who are mobilizing in opposition to established forms of urbanism*”.

**5. Ondorioak: kontraneoliberalizaziorako potentzia**

Hirien erreforma demokratizatzailea hainbat indar eta estrategiaren uztartzearen mende dago. Tokiko estatuaren barrutik barrutik eta kanpotik konprometituko diren indar eta estrategia horiek, sektore guztien, eta bereziki boteretik urrunen daudenen, parte-hartzea indartuko duten praktika eta esperientziak burutu beharko dituzte. Hausnarketa horri lotuta, eskalak ez isolatzearen garrantzia islatzen dugu; izan ere, frogatu den bezala, ezinbestekoa da helburu berera bideratutako ekintza; ezer gutxi balio du hiriaren demokratizazio erradikalaren alde egiteak, neoliberalismo globalaren printzipio kontraesankorrak azpimarratzen ez badira. Horrela, HTKren logika estrategikoan oinarrituz, egungo hirien ezaugarri konplexuak agerian uzten saiatu gara, bai eta egungo areagotze neoliberaleko testuinguruan, sakontze demokratikoko prozesuak aurrera eramateko duten ahalmena ere. Kuantitatiboki ildo honetatik esperientzia asko egon daitezkeen arren, errealitatea oso aldakorra eta loturarik gabea da oraindik, eta esan daiteke asko falta dela nolabaiteko hiri-demokraziaren diskurtsoak lekukotzea lortzeko, bai gizarte-ehunean, bai toki-administrazioan, kontraliberalizazio-prozesuen mesederako tresna eraginkorra izan dadin.

Orain arte aipatutakoak adierazten du ekintza kolektiboa kontraneoliberalizaziorantz bideratu behar dela, heredatutako eta berrartikulatuak izan diren egiturak desartikulatuz, merkatua mugatuz eta esparru alternatibo berriak landuz: tokiko jarduketa izan behar duen kontraliberalizazio desartikulatutik hasita eta sozializazio sakonera iritsi arte (2. grafikoa), non erregimen normatibo neoliberalizatuaren desegitea posiblea izango den (Brenner et *al.* 2010).

**III.** **Grafikoa: Kontraneoliberalizazioarako prozesua**

Ildo horretan, 2011ko udaberriko protesta- eta mobilizazio-uholdea, hiriguneetan egon daitezkeen errotze desberdinak alde batera utzita, inflexio-puntu bat izan zen, Walliserrek eta De la Fuentek (2018) “hiri-aktibismo berri” gisa definitzen dutena ulertzeko. Lurraldean gertatu den ekintza kolektiborako inflexio-puntu horrek (ekintza kolektiborako izan zen, oro har, Espainiako estatuaren mugen barruan eta kanpoan), mobilizazioaren hazkundea edo berpiztea markatzeaz gain, kualitatiboki beste parametro batzuetan adierazten da. Kasu eta hiri askotan, mugimenduen instituzionalizatzeak eta gizarte mugimenduetatik eratorritako hautagaitzek hiri-agendan eragina izan dute, nolabait eztabaidaezinak ziren gaiak problematizatu eta berriz jokalekura ekarri dituzte. Janoschkak eta Motak (2018) oso era egokian laburbiltzen dituzte ‘Aldaketarako Udalek’ proposatutako hiri-agendaren ildo berriak. Laburbilduz hauek izango lirateke: 1) Urbanizazio hedakor predadorea geldiaraztea; 2) Aurreko administrazioetan pribatizatutako zerbitzuak berrudalekotzea; 3) Espazio publikoa berreskuratzea; 4) Demokrazia berrezartzea partaidetza-mekanismo berrien ezarpenetik abiatuta. Praxira hurbilduz, Espainian udalgintzaren bultzadak (Merida eta Telleria, 2021) hainbat gai planteatu eta proiektuak egin ahal izan ditu, hala nola, adibidean aurkeztu bezala, Valladoliden ura berriz udalekotzea, Cádizen garbiketa- eta salbamendu-zerbitzuak zuzenean kudeatzeko subiranotasuna, edo Bartzelonan bankuen jabetzako etxebizitza hutsak, etxebizitza sozial bihurtzeko negozio eta berreskurapen prozesua (Roth, et *al*. 2019).

Era berean, nabarmendu behar da lurraldearekin lotura txikiagoa duten hiri-mugimenduak, hala nola feminismoa edo ekologismoa, berpiztu egin direla, eskalak gaindituz eta mugimendu altermundistek eta globalek galdu zuten protesta-zikloaren arrakasta berreskuratuz (Tarrow, 1998). ‘Hiri-protesta glokalizatuen’ (Köhler eta Wissen, 2003; Martí i Costa eta Bonet i Martí, 2008) hiri-mugimendu horiek hirietako eta nazioarteko agendan aurrera egiten jarraitzen dute, askotariko gaiak mahai gainean jarriz, hala nola mugikortasuna, gas kaltegarrien isurketen murrizketa (maila nazionalean eta globalean), etxegabetzeen aurkako defentsa komunitarioa edo genero-ikuspegia tokiko politika publikoetan txertatzea.

Orobat, mugimendu horiek eginkizun garrantzitsua izan dezakete deskribatu dugun agertoki multieskalar batean. Azkenik, eta pandemiak gaur egun sortzen duen ziurgabetasun-maila handia gorabehera, ebidentziek erakusten dute (Espainiako Pandemiaren Atlasa[[12]](#footnote-12)) hiri-testuinguruan sakontze demokratikoaren dinamika hori mantendu egiten dela, eta areagotu ere egiten dela, bai ekintza kolektiboaren eta baita mekanismo instituzionalizatuen bidez. Ikusteke dago noiz arte iraun dezakeen olatu progresista honek.

**Sakontzeko:**

Blanco, I; Subirats, J. eta Gomà, R. (2018). El nuevo municipalismo: derecho a la ciudad y comunes urbanos. *GAPP. Nueva época*, 20

Brenner, N. eta Sevilla-Buitrago, A. (2017). *Neil Brenner: Teoría urbana crítica y políticas de escala*. Icaria.

Delgado, M. (2015). *El espacio público como ideología*. Los Libros de la Catarata.

Harvey, D. (2007)*. Breve historia del neoliberalismo*. Akal.

Jessop, B. (2016). *The state: Past, present, future.* Polity Press.

Lefebvre, H. (2013). *La Producción del espacio.* Capitán Swing.

López, I. eta Rodríguez, E. (2010). *Fin de ciclo: Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010).* Traficantes de Sueños.

Smith, N. (1984). *Uneven development*. Blackwell.

## Sindikalismoa eta demokratizazioa kapitalismo globalean: Euskal kasua

Jon Azkune, Eneko A. Romero eta Jule Goikoetxea

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

**Laburpena:** Esku artean dugun testuak Estatu garaikidean gertatzen diren estrategia desdemokratizatzaileen eta demokratizatzaileen arteko tentsioa aztertu nahi du. Artikulazioaren metodoari jarraituz, irakurketa abstraktu eta sinpleagoetatik abiatuko gara pixkanaka zehaztasuna eta konplexutasuna txertatuz. Hori dela eta, hasteko, Estatua kontzeptualizatuko dugu, egitura-agentzia banaketa gainditu eta Estatua harreman konplexu gisa ulertzeko aukera emango digun Ikuspegi Estrategiko Erlazionala baliatuz. Gogoeta teoriko horren hurrengo analisi planoa gobernamentalitate neoliberalak eskainiko digu. Neoliberalismoa ez da Estatuaren desagerpenera edo irakurketa ekonomikora mugatuko. Neoliberalismoa estatuek bultzatzen dute, estatuen bidez, eta estatuetan bertan garatzen da. Horregatik, maila zehatzago batean, horren ondorio zuzenena aztertuko dugu: demokraziaren pribatizazioa. Erakunde eta eragile pribatuak modu estrategikoan indartuko diren bitartean, eredu horri erantzungo dioten erresistentzia eta demokratizazio-proposamen alternatiboak ere aztertu behar dira. Plano zehatz eta konplexuago batean, Euskal gehiengo sindikalaren kasua aztertuko dugu, aurretik botere-blokean sartutako eta postfordismoan kanporatutako subjektuek gauzatutako demokratizazio-estrategiak behatzeko. Gure lanaren ondorio nagusia hauxe da: estrategia demokratizatzailea boterearen birlurraldetzean oinarritzen da, instituzionalizazio publikoaren bidez. Horri esker gobernu-modu neoliberalak sistematikoki kanporatutako subjektu eta klaseak ez ezik, beste gobernu-modu batzuetan ere zentralak ez ziren beste batzuk ere barnean hartuko dira; estrategia horri «estatismo komunitarista» deituko diogu.

**1. Sarrera**

Saskia Sassen-ek erakusten du globalizazioa estatuek berek bultzatu dutela, Nazio-estatuaren funtsezko elementuak eremu pribatuetara transferituz. Horrek ekarri du demokraziaren pribatizazioa deitu dugun prozesua (Goikoetxea, 2017). Estatuaren gaitasunak eta, beraz, ahalmen politiko publikoak (erabakiak hartzea, legeak sortzea eta ezartzea, ebaluatzea, arautzea, ekoiztea eta banatzea) esku pribatuetara transferitzea, adituak, lobbyak, interes-taldeak, erakunde betearazleak edo korporazio handiak izan, demokraziaren pribatizazioaren ezaugarri dira.

Estatuaren ahalmen publikoa (autoritatea) husteko prozesua hainbat Nazio-estatuk bultzatu dute (ez merkatuaren premia objektiboek edo egia ekonomiko unibertsalek), klase sozioekonomiko desberdinen botere harremanen eta interesen ondorioz. Hori dela eta, globalizazioak ez die berdin eragiten Nazio-estatu guztiei, horien ondorioak bakoitzaren barne-konfigurazioen eta egitura ekonomikoaren araberakoak izango baitira. Sassen-en arabera (2008), globalizazioa nazio-estatuaren antolaketa-logikak eta bere gaitasunak desmuntatzearen eta eskala ekonomiko, judizial eta finantzario globalean bermihiztatzearen emaitza da. Antolatzeko gaitasun eta logika berri horien ondorioz, desnazionalizazioa gertatzen da. Hala ere, herriak nazioartean aukeratutako egitura politiko publikorik ez dagoenez, desnazionalizazio hitza eufemismo bat da. Maila globalean aukeratutako eta herri-kontrolaren mende dauden egitura horiek gabe, desnazionalizazioa demokraziaren pribatizazioa edo desdemokratizazioa adierazteko beste termino bat da.

Euskal kasuan, demokraziaren pribatizazioaren aurpegietako bat sindikalismoa edo, gutxienez, horren zati bat kanporatzea da. Horrela, ikusiko dugu euskal estatu-erakundeen (EEE) (Goikoetxea, 2013) gaitasuna hustu egin dela lan-merkatuko funtsezko elementuei buruzko erabakiak hartzeari dagokionez, horiek estatu matrizean birzentralizatuz (Azkune, 2021). Fenomeno horrekin batera, sindikatuek tradizioz ordezkatutako klase sozioekonomikoak sistematikoki kanporatzen dira, Sassenek berak (2014) adierazitako zentzuan, eta ekonomiaren tertziarizazioa prekarioa edo zuzenean ordaindu gabeko lan feminizatuetan oinarritzen da (Goikoetxea, Lujanbio, Rodriguez & Garai, 2020).

Sindikatuek askotariko erantzuna ematen diote desdemokratizazio-prozesu horri, baina bi talde handi bereiz ditzakegu: euskal gehiengo sindikala deritzona, bi sindikatu nagusik eta beste sindikatu sektorial batzuek osatua; eta Estatuko sindikatu nagusiek, CCOOk eta UGTk osatutako multzoa. Lehen blokearen birdemokratizazio-estrategia aztertuko dugu, estatu nagusiak eta beste EEE batzuek garatutako gobernamentalitate proiektu alternatibo bat toki-mailan instituzionalizatzeko ahaleginetan oinarrituta.

Tesi horiek argudiatzeko, Estatuaren teoriaren berrikuspenarekin hasiko gara, batetik, gobernu-joera neoliberalaren eta desdemokratizazioaren arteko harreman kausala garatzeko, eta, bestetik, sindikalismoaren eta demokratizazioaren artekoa, horretarako Estatuaren Ikuspegi Estrategiko Erlazionalaz baliatuz.

**2. Estatuaren teoria banaturiko mahaietatik harago**

Hizkuntza erromantze eta germaniko gehienetan, st- sustraia duten hitzek e(st)abilitatea eta, ondorioz, denbora-iraupena islatzen dute: estatua, egitura, instituzioa, estatutua, estatua. Beraz, nahiz eta horiek alde batera uzten saiatu, eztabaida akademikoaren lehen lerrora itzultzen dira, eta ia belaunaldiz belaunaldi berregokitzea eskatzen dute. Hala ere, hausnarketa horiek ez dira hutsean egiten, garai bakoitzeko korronte nagusiek eta testuinguru politiko orokorrak baldintzatuta baizik.

Gaia aztertzerakoan, segmentaziorako joera nagusitu da, edo Gabriel Almondek metaforikoki «mahai bereiziak» deitu zuena (1988). Haren ustez, zientzia politikoaren barruan hainbat eskola eta sekta mahai bereizietan esertzen dira, bakoitzak zientzia politikoa zer den behar bezala ulertzen duela uste duen arren, bakoitzak bere ahultasuna isolaturik mantentzen du (1988:828).

Estatuaren teoriari buruzko eztabaida, soziologiako eta zientzia politikoko eztabaida handiekin batera egin da, besteak beste, *enpirismo*aren *eta abstrakzio*aren arteko lehian, *egitura*ren *eta agentzia*ren arteko eztabaidan edo *estatu*aren *eta gizarte*aren arteko bereizketa oinarri duten ikuspegien arteko gatazkan (Simon, 2004:47). Korronte bakoitzak bere ikuspegiaren nagusitasuna defendatu du, eta gutxi batzuk baino ez dira saiatu elkarrizketa eraikitzailea bilatzen eta bakoitzaren onena integratzen.

Eztabaida horien oinarria ulertzeak eta gainditzen saiatzeak gure ikuspegi teorikoa aberasten eta azken hamarkadetako haustura epistemologiko garrantzitsuenetan kokatzen lagunduko digulakoan gaude. Simonek adierazi digunez, bai Migdal (pluralismotik datorrena), bai Jessop (estrukturalismo marxistatik datorrena) izan dira iturri desberdinetatik edan eta bakoitzaren eskema mugatuak gaindituko dituen ikuspegia garatu duten bakarrak (ibídem: 425). Jessopen lanaren ardatz nagusia Estatuaren teoria den heinean, gure ikuspegi teorikoaren erreferentzia nagusia izango da.

*Abstrakzio*aren *eta enpirismo*aren arteko hausturari dagokionez, bai pluralismo klasikoak, bai Truman, Dahl, Polsby edo Latham autoreek bultzatutako behaviorismoak fede itsua zuten enpirismoan (Ibidem: 455-456). Lehen kritikak Richardson eta Jordanen pluralismo erreformistaren eta bigarren Dahl eta Lindblomen neopluralismoaren aldetik etorri ziren bitartean, Migdal-en lana argitaratzean lortu zuen korronte teoriko handi horrek modu koherentean integratzea abstrakzioaren eta enpirismoaren arteko elkarrekintza (ibidem: 457).

Ikuspegi antagoniko batetik, estrukturalismo althusseriarra, estrukturak nagusi ziren abstrakzio huts batetik abiatzen zen, beraz, ez zuen zentzurik gertaera historikoetan gelditzeak, azalpen-gaitasunik ez zuten anekdota hutsa besterik ez zirelako (ibidem: 458). Theda Skockpolek eta Fred Blockek lehen kritikak egin zituzten arren, abstrakzioarekiko obsesio estrukturalistari uko eginez, Bob Jessop izan zen mahai bereiziak batzeko gai zen proposamen bat eskaini zuena. Haren ustez, ez dago aldez aurreko teorizazio batetik abiatzen ez den errealitate enpiriko eta zientifikoki objektiborik, ezta elementu erreal, zehatz eta enpiriko bat alde batera uzten duen abstrakzio teorikorik ere (1982:214). Dikotomia faltsu hori gainditzeko, artikulazioaren metodoa garatzen du.

Metodo horrek abstrakzioaren eta enpirismoaren arteko dialektika integratzen du; izan ere, plano abstraktu eta sinple batetik abiatuta, maila zehatzago eta konplexuago batera eramango gaituzten analisi-plano berriak urratsez urrats eskaintzen dituen mugimendua proposatzen du (Jessop, 1982: 213-220). Orobat, euskal sindikalismoaren eragin demokratizatzailea maila zehatz batean aztertu aurretik, uste dugu beharrezkoa dela aldez aurreko urrats abstraktuago eta sinpleago bat egitea eta Estatua eta gobernu neoliberala zer diren ulertzea, ondoren gure ikerketaren xedeari plano zehatzago eta konplexuago batean hurbilduko gaituzten analisi-plano gehiago gehituz joateko.

Bestalde, *agentzia*ren *eta egiture*n arteko hausturak aurrekoaren antzeko logika du. Tradizio pluralista aktoreengan erabateko konfiantzarekin hasten da, pixkanaka elementu estrukturalak integratuz joateko Richardson eta Jordanen eskutik lehenik, eta bigarren fase batean Charles Lindblomen neopluralismoaren eta Robert Dahl bigarrenaren eskutik (Simon, 2004:460). Neoestatismoak pluralismoan duen eragina mugatzeko ahaleginean, Joe Migdal izan zen zuzen lortu zuena agentzia eta egitura dikotomia integratzea, erakunde politikoen errealitatea aitortuz, baita erakunde horien ikusmolde eta irudi desberdinen garrantzi performatiboa ere (ibidem: 461).

Antzeko ildotik, Althusser eta Poulantzasen abstrakzioa hertsiki lotuta dago egituretan zuten konfiantza epistemologikoarekin, non aktoreak produkzio-harremanen isla besterik ez ziren (Ritzer, 2001:179). Jessopek ikuspegi horren determinismoarekin batera, Holmwood eta Stewarten egituraketaren teoriaren erredukzionismoa arbuiatzen ditu. Horren ordez, egitura eta agentzia era originalean integratzen ditu. Haren ustez, egituretan inskribatutako selektibitate estrategikoarekin batera, aktoreen ekintza estrategikoki kalkulatutzat eta egiturari begira bideratutzat hartu behar ditugu (Jessop, 1996:124). Grafiko honetan ideia horien laburpen bat ikus dezakegu:

**IV. Grafikoa: Structures-Agents**

Eragile sozialei buruzko azterketek, gure kasuan sindikalismoak, eta demokrazia garaikideak, agentziaren egiturazko dimentsioaren eta egituraren ikuspegi estrategiko hori integratu behar dute. Aurrerago ikusiko dugunez, besteak beste, euskal kasuan hori funtsezkoa da estatu matrizetik bereiziriko demo eta nazio eraikuntza prozesua ulertzeko (Azkune, 2021).

Azkenik, aurreko hausturetan ez bezala, *gizarte*aren *eta Estatu*aren arteko banaketari dagokionez, pluralismoak eta estrukturalismoak bilakaera paraleloa egiten dute, gizarteak erabateko lehentasuna izatetik, bi dimentsioen integraziora igaroz. Pluralismoak Estatua kontzeptuari uko egiten zion eta zenbait kontzeptu lehenesten zituen, hala nola «talde sozialak» edo «sistema politikoak». Estrukturalismoak sistema kapitalistaren dimentsio ekonomikoa eta soziala lehenesten zuen (Simon, 2004:462). Ildo horretan, nahiz eta Althusserrek eta Poulantzasek nolabaiteko autonomia eman Estatuari, funtsean, sistema kapitalistaren interesen epifenomeno-rolari eusten zion.

Berriz ere Migdal eta Jessop dira dikotomia hori hautsi eta bi dimentsioak osatzen dituztenak. Haien ustez, ezin da ikuspegi estatiko bat mantendu, Estatuaren aparatuak eta praktikak beste ordena instituzional eta praktika sozial batzuekin interdependenteak baitira materialki (Jessop, 2008:5). Orobat, bi dimentsioak banaezinak dira; izan ere, Estatua sozialki integratuta dago, eta banaketa horren itxura gaur egungo estatu-eraikuntzaren prozesuaren emaitza da (Mitchell, 1991:95).

Horretan oinarrituta, Estatuari buruz hitz egitean, ezin dugu gauza bat edo objektu bat kontsideratu eta haren mihiztatze instituzionalera mugatu, ezta bizitza propioa duen subjektu bat ere ez, ez da erabiltzen duen aktore nagusiaren zerbitzura dagoen tresna pasibo bat, eta ez da hainbat interes sozialen arbitro gisa jarduten duen aktore neutral bat (Jessop, 2016:54). Poulantzasek emandako definizioari jarraituz, Estatua bere formak zehaztutako gizarte-harremana da (1979 [2014]: 154), eta horrek, bere definizioaz haratago, irismen luzeko ondorioak ditu sindikalismo garaikidea eta hark demokratizazio-prozesuetan duen eragina aztertzerakoan.

Beraz, Estatua ez da soilik egitura, ezta gizartea soilik eragile. Estatua ez da esentzia eta metaketa, eta aktoreak ez dira soilik ekintza eta kontingentzia. Estatua ez da unibertsalaren errepresentazioa, eta herria bere instantzia partikularra (Goikoetxea, 2014, 2018).

Estatua gizarte-harreman gisa definitzeak esan nahi du estatu-boterea erabiltzeak kondentsazioa dakarrela, indarren oreka aldakorraren formak zehaztua[[13]](#footnote-13) (Jessop, 2008:46). Jessopen arabera, Estatuaren botereak indar nagusien oreka islatzen du, estatuaren aparatuaren bitartekoa, egituraz inskribatutako selektibitate estrategikoarekin[[14]](#footnote-14) (idem). Ikuspegi horretatik begiratuta, Estatua honela defini daiteke: erakundeak, gizarte-indarrak eta jarduerak, gizartean txertatuak eta arautuak, modu estrategikoan hautatuak eta erabakiak hartzearen inguruan antolatuak, kolektiboki lotesleak direnak irudikatutako komunitate politiko batentzat[[15]](#footnote-15) (idem).

Jessopek selektibitate estrategikotzat hartzen du Estatuak, gizarte-multzotzat hartuta, indar politikoek beren interesak eta estrategia partikularrak testuinguru espazial espezifikoetan jazartzeko duten gaitasunean eragin espezifiko eta bereizia izateko duen modua[[16]](#footnote-16). Selektibitate horren ondorioz, interes, praktika eta diskurtso batzuei beste batzuei baino irekiago egongo da.

Ikertzaile britainiarrak adierazten duen moduan, arreta handia jarri behar zaio estatu-formen eta erregimen politiko espezifikoen egiturazko selektibitate estrategikoari, eta urrundu egin behar da teorizazio abstraktu eta sarritan esentzialistatik, erakundeen eta gizarte-borroken elkarrekintza konplexuaren bertsio zehatzagoen alde (ibidem: 48-49).

Zentzu horretan, boterea ez du Estatuak bere horretan erabiltzen, baizik eta indarren orekaren mende dago, bai zentzu zabalean ulertutako gizartearen barruan, bai Estatuaren aparatuen barruan. Esan dugun bezala, gizartea eta Estatua ez dira bi dimentsio elkarrengandik bananduak eta kontrajarriak. Estatua aztertzean, bere zentzu zabalean ulertu behar dugu (Gramsci, 1981), gizartea deitu dugunaren eta Estatutzat hartzen dugunaren arteko elkarrekintza konplexua kontuan hartuta. Hori, gure kasuan, garrantzi handikoa izango da; izan ere, sindikalismoak modu estrategikoan jardungo du egitura instituzionaletan dituen posizioak aurreratzeko, eta azken horiek erabiltzen saiatuko dira bere gizartea gobernatzeko eta haren gainean “estatu-efektuak” sortzeko. Gainera, alderdi politikoen mobilizazio soziala ez ezik, sindikatuena eta edozein demokratizazio-prozesutan funtsezkoak diren bestelako mugimendu sozialena ere sartu behar dugu.

**3. Foucault eta gobernamentalitate neoliberala.**

Neoliberalismoa definitzerakoan, hain modu zabalean eta hain testuinguru desberdinetan erabili den kontzeptu batekin egiten dugu topo, ezen analitikoki erabilgarria ez den oskol huts bat izatera irits baitaiteke. Fenomeno konplexu bat definitzeko edozein saiakera beti izango da selektiboa, beraz, ez dago haren nozio neutral edo objektiborik (Jessop, 2008:2). Gure kasuan, gobernamenduaren ikuspegi foucaultarra erabiliko dugu gobernu neoliberalaren ideiara oraindik maila abstraktuan hurbiltzeko.

Michel Foucaultek boterearen mikrofisika behetik aztertzen du, hain zuzen, botere-praktika zehatz, sakabanatu eta heterogeneo moduan definitzen dituen praktika bidez (Foucault, 2008:95). Foucaultek gobernamentalitatearen kontzeptua garatu zuen praktika horiek aztertu ondoren, eta, horren arabera, Estatuaren eta gobernuaren kontzeptuetara iritsi zen. Horren haritik, Estatua, gizartea, merkatua edo gizarte zibila bezalako kontzeptu ustez unibertsalak, aldez aurretik berezko esentzia balute moduan erreifikatu ordez, botere-praktika zehatzen ondorioz bakarrik azal daitezkeela uste dugu (Foucault, 2008:17). Botere praktika horiek azaltzeko grilla analitiko egokiena gobernamentalitatearen kontzeptua da (Foucault, 2008:186)

Oro har, pertsonen jokabidea bideratzeko moduari dagokio (idem). Gobernamentalitatea, aldi berean, Estatuaren barnean eta kanpoan kokatu daiteke, gobernuaren praktikek berek definitzen dutelako zer dagoen eta zer ez dagoen Estatuaren mende (Foucault, 2006:136). Horretan oinarrituta, neoliberalismoa ekonomiaren kolonizazio huts edo Estatuaren atzera-egite gisa hartu beharrean, “politikaren ageriko amaiera” hori programa politiko gisa definitu behar dugu (Lemke, 2007:45).

*Gobernamentalitate neoliberala arrazionaltasun berri gisa*

Gobernu liberal klasikoak ez bezala, gobernu neoliberalak bere funtsezko printzipio baten aurka egiten du: «laissez-faire». Arazoa ez da ekonomiaren autonomia, baizik merkatu ekonomia osatzeko botere politiko eta sozialak nola antolatu behar diren erabakitzea (Cotoi, 2011:113). Elkartruketik lehiara igarotzen da fokua, eta, beraz, «laissez-faire»a bakuntasun naturalista bihurtzen da, lehia ez baita aldez aurretik emandako datu naturala, artifizialki eraikitako baldintzen ondorioa baizik (Foucault, 2008:120). Beraz, lehia etengabeko ahaleginaren ondorio da, gobernu-modu aktibo baten etengabeko lanaren ondorio (Cotoi, 2011:113).

Testuinguru horretan, Estatuaren esku-hartzea beharrezkoa izango da, merkatura bideratu beharrean, merkatu-ekonomiaren aukera-baldintzetara bideratuko dena (Read, 2009:28). Horregatik, ardatza ez da merkatuan esku hartzea izango, baizik eta gizarte-ehunean esku hartzea, lehiaren mekanismoa zabaldu eta biderkatu ahal izateko gizarte-kidegoko maila guztietan eta eskualde guztietan (Cotoi, 2011:114). Helburua ez da merkantziaren efektuari lotutako gizartea, baizik eta dinamika lehiakorra; ez supermerkatuko gizartea, enpresa-gizartea baizik (Foucault, 2008:147).

Ororen gainetik, gobernu neoliberalak arrazionaltasun berri bat eskaintzen digu, ezagutza politiko berri bat, neutrala ez dena eta gobernatutako errealitatea soilik ordezkatzen ez duena (Lemke, 2002:59). Ez da kanpoko instantzia bat, baizik gobernu-elementu propio bat, diskurtso-eremu bat sortzen laguntzen duena, boterearen egikaritza «arrazionala» izan dadin. Beraz, benetako erregimen gisa funtzionatzen du, eta ezagutza-modu berriak sortzen ditu, nozio eta kontzeptu berriak asmatzen ditu, erregulazio- eta esku-hartzeko eremu berriak gobernatzen laguntzeko (idem).

Orobat, ikusten dugu hainbat erakundek, hala nola Nazioarteko Diru Funtsak, Munduko Bankuak, EBk, Unescok edo nazioko eta tokiko erakundeek antzeko diskurtsoak erabiltzen dituztela, merkatu askea, gobernantza ona, ekintza arduratsua edo kontuak ematea azpimarratuz (Joseph, 2014:12). Hainbat arlotan, pobrezia murriztetik hasita, Estatua berreraikitzeko proiektuetan edo Europar Batasunaren proiektuetan, besteak beste, honako ideia hauek etengabe azaleratzen dira: botereak itzultzea, tokiko erantzukizuna, lankidetza, erantzukizun partekatua, gobernantza-sareak edo herritartasun aktiboa. Testuinguru oso ezberdinetan aplikatu arren, elkarren oso antzekoak dira, arrazionaltasun berak moldatzen dituelako, gobernamendu neoliberalak ezarritakoak.

Horrela, ezaguna da modu aske eta deszentralizatuan gobernatzeko deia, distantziatik jarduteko, zuzeneko ekintza eta agintari subiranoen kontrola baztertuz. Hala ere, distantziatik gobernatzeak botere-teknologia berriak eskatzen ditu, eta hor ulertzen dugu gailu berrien gorakada, hala nola gobernantza, *New Public Management*a, herritartasun aktiboaren sustapena, GKEak eta gobernuz kanpoko beste eragile batzuk edo gizarte zibilaren inplikazioa gobernu demokratikoagoa eta eraginkorragoa lortzeko (Kohler-Koch, 2007:255).

Gure ustez, gobernamentalitate foucaultiarraren ikuspegiak tresna ona eskaintzen digu azken hamarkadetako aldaketa askoren azpian dagoena ulertzeko, zein den haien arrazionaltasuna eta nola funtzionatzen duten; hala ere, hegemoniaren teoriak hobeto azaltzen digu nola eta zergatik diren nagusi (Joseph, 2014:12). Azken hori egokiagoa da testuinguru instituzional orokorra, klase-indarren rola, interes partikularrak nola ordezkatzen diren edo proiektu politiko desberdinak nola eraikitzen diren ulertzeko. Era berean, gobernamentalitatea estatuek- estatuen barruan eta estatuen bidez bultzatzen dute (Joseph, 2014:12). Norabide bikoitzeko ibilbide bati jarraituz, estatuak gobernamentalitate forma berriak moldatzen ditu, eta, aldi berean, azken horiek estatua moldatzen dute. Hortxe kokatzen dugu demokraziaren pribatizazioaren egungo auzia.

**4. Neoliberalismoa eta demokraziaren pribatizazioa**

Estatuaren eta demokraziaren arteko harremanari dagokionez gure premisa hauxe da: Estatu moduan ezagutzen ditugun egitura, praktika, teknika eta harreman konplexuak, biolentziaren sorkuntzan eta erreprodukzioan tresna eraginkorrak izan daitezkeen moduan, ongizatea, integrazioa edota parekidetasunaren sorkuntzan eta erreprodukzioan ere ezinbesteko tresnak izango dira. Desberdintasun teoriko eta filosofiko honek eragin zuzena dauka ez soilik Estatua ulertzean, baizik eta edozein objektu sozial ulertzerakoan. Eragina izango du botere harremanen azterketan eta harreman horien eragina gizartearen, gizabanakoetan eta edozein komunitateren sorkuntzan, baita demokraziaren eraikuntza prozesuan.

Demokrazia Estatu edo Herririk gabe proposatzeak, kosmopolita liberalek egiten duten moduan demokrazia postnazionala eta postburujabea aldarrikatzean, demokraziaren teorizazio berri oso bat behar du. Azaldu beharko dute nola den posible berdintasuna, ahalduntzea edo ahalmen kolektibo zein politikoa eraikitzea egitura publiko eta publifikatutako lurralderik gabe; hau da, herri-burujabetzarik gabe eta komunitate politiko baten autogobernu ahalmen barik, komunitate hau nazio, herrialde ala *demos* deitu (Goikoetxea, 2014). Aldi berean, frogatu beharko dute kapitalismoa, proposatzen duten sistema ekonomikoa alegia, Estatu edo Herri barik bideragarria dela.

Inork ez du azaldu nola kapitalak kapital gehiago sortu ahal duen emakumeek eskaintzen duten doako lan indarra gabe edo estatuek, instituzioen bidez, egiten duen lana ezabatuz (hezkuntza publikoaren bidez, adibidez). Berdina botere judizialak eta exekutiboak sortzen duten plataforma legal autoritario eta lotesle barik, edo kapitala zirkulatzeko behar duen azpiegitura publiko barik.

“Langile modernoa”, “langile industriala”, “finantzario kapitalista” eta abarrak subjektu historiko zehatzak dira, eta haiek sortzeko gorputzak modulatzea eta erregulatzea beharrezkoa da. Gorputz eta talde sozial batzuek lotuta egon behar dute produkzio kateetara, eta horretarako marko diskurtsibo konkretuak behar dira; estatuek –instituzioa moduan– eta estrategia publiko konplexuek soilik sor dezakete sorkuntza honetarako beharrezkoa den gobernu arte determinatua. Merkatuek, nazioarteko gobernantza sistemek, lehiakortasunak, gizabanako arrazionalek ez dute ez ongizatea ez komunitateak sortzen, instituzioek eta estrategia publikoek egiten duten moduan; hau da, modu masiboan eta egituratuan.

Ikuspegi Estrategiko Harremanezkoari jarraituz (Jessop, 2008), erakunde eta estrategia publikoei buruz hitz egiten dugunean, hezkuntza publikoaz, osasungintzaz, zerbitzu publikoez eta erakundeek eskaintzen duten beste ondasun publikoez ari gara (ura, airea, errepideak, energia, trenbideak…), baina baita ere erakundeek zertifikatutako eta, partzialki bada ere, finantzatutako bestelako elkarteez, sindikatuez eta alderdiezz ere. Estatua ez da soilik parlamentua, polizia edo justizia sistema. Estatua ez da klase zapaltzaile baten esparru pribilegiatua, besteak beste ez dagoelako klase zapaltzaile bakarra, eta, beraz, ez dago gatazka politiko edo klase borroka bakarra. Ezin dugu ulertu Estatua botere bortitz baten esparru gisa edo klase dominatzaile baten tresna gisa; hori fobia liberal eta patriarkalaren irakurketa da, non Estatua edo boterea “txarra den” eta familia “ona”, gizabanako arrazionalari moralitate arrazionala egotziz, eta komunitatea askatasun esparrua (Goikoetxea, 2017).

Estatua boterearen efektua da, ez jatorria. Are gehiago, fenomeno sozialez egituratua eta fenomeno sozialen egituratzailea den objektu soziala da Estatua; hori dela eta, boterearen efektua izateaz gain, bir(produkzio) eremu bat ere bada, non “emaitza” kontzeptua partzialki identifikatu ahal dugun. Objektu sozialak objektiboak eta subjektiboak dira; ez dira soilik instituzionalizatutako edo objektibatutako botere harremanak, baizik eta gure mundua artikulatzen eta zentzua ematen dioten sinesmenak, pertzepzioak, diskurtsoak… Fenomeno sozialen existentzia ezin da murriztu kausa/emaitza dikotomiara, logika elementala edo proposizionalak egiten duen moduan, askotan efektuek kausak *a posteriori* artikulatzen dituztelako; kausak efektuen esanahia direlako.

Defizit demokratikoa gainditzeko egin diren proposamen global zein europarrak demokraziak subiranotasunik gabe funtziona dezakeela dioen premisan oinarritzen dira. Teorialari liberal gehienek nazioaren, herriaren eta estatuaren subiranotasuna arbuiatzen dute egungo mundua demokratizatzeko mekanismo gisa. Gure premisa zera da, estatua deitzen diogun egitura publikoen multzoa, estatuaren eta herriaren subiranotasunaren teoria eta jardunbideekin batera, funtsezkoak direla demokratizaziorako. Horrez gain, komunitate politiko baten botere instituzionala eta konstituzionala zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta subiranotasun txikiagoa izango du erkidegoak, eta, beraz, erreprodukzio ahalmen txikiagoa izango du denboran eta espazioan zehar komunitate autogobernatu gisa irauteko.

Ikusiko da nola eta zergatik *demoi* deitzen ditugun tokiko lurralde-mihiztatze horiek subiranotasuna behar duten, erkidego batek autogobernurako duen ahalmen politiko instituzional eta lurraldetutzat hartuta. Subiranotasuna zatigarria izan daiteke, baina ezin da desagertu; izan ere, ahalmen politikorik (subiranotasun materiala) eta aginte-leku loteslerik (subiranotasun formala) gabeko komunitatea ezin da bere erabaki politikoen arabera gobernatu.

Subiranotasuna ulertzeko modu honek berekin dakar liberalismoak subiranotasuna eta botere politiko instituzionalizatuaren kontzeptualizazioa alde batera uztea. Estatismo industrialetik eta demokrazia liberaletik haratago joateko apustua egiten dugu. Demokrazia ezin da mugatu herria ordezkatzera; aitzitik, aztertu behar da nola ezartzen diren hezkuntza publikoa (mundu guztiarentzat derrigorrezkoa) eta osasuna (adibidez) eta nola modulatzen eta ahalduntzen dituzten gorputz indibidualak eta kolektiboak beren autogobernurako eta emantzipaziorako.

Horretarako, kontuan izan behar dugu euskal lurralde jakin batzuek demokrazia gisa erreproduzitzeko eta bizirauteko izan duten gaitasun politiko eta publikoa, eta ez soilik eskualde nazional, kultural edo ekonomiko gisa. Tokiko demokratizaziorako baldintzak existitzen diren lurralde horietan, euskal nazioa *demos* gisa erreproduzitu da, eta baldintza horiek ez dituzten leku horietan, berriz, euskal nazioa desagertzen ari da. Nortasun eta leialtasun politiko guztiek baliabideak eta nolabaiteko instituzionalizazio- edo formalizazio-maila behar dute erreproduzitzeko.

Pribatizazio globaleko prozesu multieskalar eta multidimentsionalak espazio berriak eraikitzea dakar, eta birlurralderatze- eta deslurralderatze-prozesu horrek desdemokratizazio-prozesu desberdinak barne hartzen ditu, kanpoan baina baita erakunde demokratizatzaileen rola (sindikatuak, esaterako) eraldatzen den muga politiko instituzional berberen barruan ere.

Pribatizazio horren adibide bat TTIPa (Transatlantic Trade and Investment) da. Europar Batasunaren eta Estatu Batuen arteko merkataritza askeko akordio hau- Sassenek (2008, 2013) esaten duenaren adibide bat da; lurraldearen desnazionalizazioaren eta demokraziaren pribatizazioaren adibidea, alegia. Estatuek nazioz gaindiko erakunde antolatuei eta herri-subiranotasunetik independenteak diren eragileei uzten diete beren autoritatea, eta merkatuaren eta enpresa pribatuen interesen arabera jarduten dute.

Nazioarteko zuzenbidearen aldaketak eta horrek Nazio-estatuen lege subiranoetan duen eraginak, negoziazioen opakutasunak eta botere politikoa exekutiboari eta korporazioei transferitzeak, Estatua pribatizatzeaz gain, ongizatea eta gizarte inklusioan oinarrituta dauden langile klaseen eta, oro har, herritarren eskaerak despolitizatzen ditu.

Sindikatua, orobat, aktore pribilegiatua izan zen fordismoaren garaian, Estatuarekiko harremanei dagokienez. Langileen interesen ordezkari gisa jardun zuen Ongizate Estatuan, Estatuarekin eta patronalarekin hiruko negoziazioak eginez. Globalizazio postfordistan, non Ongizateko Estatu Nazional Keynestarrak Lan-erregimen Schumpeteriar eta Postnazional bihurtzen diren (Jessop, 2008), hiruko elkarrizketa kapitalaren eta Estatuaren arteko aldebiko negoziazio bihurtzen da, eta horren ostean egiten dira patronalaren eta enplegatuaren arteko zuzeneko negoziazioak, hiruko negoziazioaren eredua alboratuz.

Hala ere, negoziazio honetan lanaren prezioa merkatuak erabakitzen du oso-osorik. Hau da, kapitala-patronala konbinazioak. Sindikatuak alde batera uzteak esan nahi du langileak ez duela defentsa-plataformarik, eta, ondorioz, kontratu sozialak sexu-kontratuaren ezaugarri asko bereganatzen dituela –emakumeen ordezkaritza eta negoziaziorik ezari dagokionez–. Hori esanda, ziurtasun bakarra dugu: sindikalismoa aktore demokratizatzailea izan da, baina bere egiturak, lan egiteko moduak, diskurtsoak eta antolatzeko moduak aldatu ezean, izateari utziko dio etorkizunean.

**5. Sindikatua agente demokratizatzaile gisa**

Sindikalismoa bigarren mailako agentea izan ohi da: langile-klasearen eta patronalaren edota Estatuaren arteko bitartekari moduko bat izan da, kapitalak inposatutako testuinguruari erantzuten diona (Offe, 1997; Hyman, 2007). Gero eta egile gehiagok aitortu dute sindikalismoak estrategikoki jarduteko duen gaitasuna (Hyman, 2007; Alonso, 2009; Schmalz, Ludwig, & Webster, 2018); hau da, ez bakarrik errealitate jakin bati lotutako eragile gisa, baizik eta errealitate hori erreproduzitzeko –beraz eraldatzeko– gai den eragile gisa. Ikuspegi estrategiko-erlazionalari jarraikiz, Estatuko erakunde gisa ulertu behar dugu.

Karl Polanyiren mugimendu bikoitzaren ideiari jarraituz (Polanyi, 1944; Fraser, 2013), sistema bi ardatzen bidez azaldu ahal da: merkatuarena eta *laissez-faire* fokatzearena, eta babes sozialarena eta komunitatearena. Sindikatuak bigarrenaren alde egiten du. Orobat, Ongizate Estatua ardatz hauen arteko oreka egoera gisa uler daiteke, negoziazio eta kontzertazio hirukoitza horren mekanismoa izanda.

Gobernamentalitate neoliberalak, demosaren oinarriak desegiten ditu. Kapitala metatzeko modu garaikideak, ekonomiaren finantzarizazioa, austeritate politikak eta zorra izan ditu ardatz, eta, horren ondorioz, langile klase industrialean oinarritutako demosa eta komunitatea desegin ditu (Alonso, 2009; Sassen, 2014; Brown, 2015).

Euskal kasuan, sindikalismoaren instituzionalizazio-prozesua 70eko hamarkadaren erdialdera gertatzen da, Francisco Franco diktadorea hil ostean eta, hain zuzen ere, gobernantza eredu neoliberala munduan zehar garatzen hasi zenean.

Espainiako estatuko instituzionalizazio sindikalaren mugarri nagusietako bat 1979ko Moncloako Itunak deiturikoak dira, non, alderdi politiko ezberdinez gain, sindikatuek (hasieran CCOO bakarrik, baina geroago UGTrekin ere bai) eta patronalek ere parte hartu zuten. Itun horiek ez ziren bake soziala lortzeko eta krisia gainditzeko egindako akordio ekonomiko hutsak. Itun haiek botere bloke berri baten osaera sustatu zuten, hainbat eragilerekin: erreformarako joera zuten elite politiko eta ekonomiko zaharrak, Adolfo Suarezen gobernuan ordezkatuak; Espainiako ezker politikoa (batez ere PSOE eta PCE) eta sindikala (UGT eta CCOO, nagusiki); nazionalismo moderatua (EAJ eta CiU); eta eskuina (Alianza Popular). Hau da, protagonismo politiko eta ekonomikoa izango zuten elite zahar eta berrien multzo bat, esan bezala, Trantsizioaren osteko gobernuetan kokatuko den botere-bloke berria (Petras, 1990; Calvo, 2014; Azkune, 2018).

Itun honetan euskal sindikalgintzarekin lehenengo desberdintasuna azpimarratzen zen. Horrez gain, ikusiko dugun bezala, Espainiako sindikatuak zerbitzu sindikatu bezala eraiki ziren, Estatu zentraletik finantzazioa jasoz. Euskal sindikalgintzan, zehazki ELA sindikatuan –sindikatu nagusia– finantzazioaren parterik handiena kideengandik dator. Zerbitzuei dagokienez, euskal sindikalgintzan arlo laboralera mugatzen dira. Ezaugarri hauek, besteak beste, azal dezakete zergatik euskal sindikatuek gatazkara jotzen duten, politika instituzionala bigarren mailan utziz.

*5.1. Euskal gehiengo sindikala*

Euskal sindikalgintzak, oro har, lau eragile nagusi ditu: CCOO eta UGT, Espainia mailan (Estatu matrizean) antolatzen direnak, eta ELA eta LAB, estatu subalterno mailan[[17]](#footnote-17). Sindikatu hauek, EAEn eta Nafarroan jarduten dutenak, estrategia desberdinak eta aldakorrak eraman dituzte lurralde hauetan. Haatik, azken hamarkadetan ELAren eta LABen arteko harremanen ondorioz bi sindikatu hauek “gehiengo sindikala” bezala definituak izan dira.

Euskal Autonomia Erkidegoko 2019. urteko datuak hartuta, ELAk ordezkaritzaren % 41,32 dauka, LABek % 19,64, CCOOk % 18,42 eta UGTk % 18,35. Ordezkaritzatik harago, euskal “gehiengo sindikalak” estrategia sozial eta politikoago bat garatu izan ohi dute, bertako gizarte mugimenduekin harremanetan, lan-arloan eta eremu sozialean gatazkak piztuz eta, orokorrean, estatu subalternoen (EAE zein Nafarroa) erreprodukzioa bilatuz (Letamendia, 2009:96; Elorrieta, 2012:110). Horren adibidea *gutun soziala* da, ikusiko dugun moduan.

Espainiarekin alderatuta, esan beharra dago euskal *demos*ak (EAEz ari gara orain) sindikatu dentsitate handiagoa eta osaera desberdina duela. Horrek eragin du kapitalen banaketa ezberdin bat (kapital ekonomiko, sozial eta kulturala). Estatu matrizean CCOOk eta UGTk estrategia instituzionalizatzaile bat bideratu dute, eta euskal gehiengo sindikalak bere estrategiak konfrontaziora bideratu ditu, hitzarmen kolektibo hobeak lortuz; hau da, langileak modu desberdinean erreproduzitu egin dira euskal *demos*ean, bestelako gaitasun eta helburuak dituzten Euskal Estatu Egiturak indartuz (Goikoetxea, 2013).

Eragile guztiek, baita sindikatuek ere, estrategikoki jokatzen dutela ulertu behar dugu; ez dute modu abstraktuan edo idealean jokatzen, produktu historikoak dira eta identitate sinbolikoen bidez adierazten dira (Alonso, 2009:24). Euskal kasuan, zentro-periferia gatazkak ere estrategia sindikalak zeharkatzen ditu (Kaiero, 1992; Letamendia, 2009:96). Esan bezala, sindikatu bakoitzak *demos* baten erreprodukzioa izango du helburutzat, Estatu Erakunde bilakatuz –fokatze estrategiko erlazionalari jarraituz.

Aldi berean, sindikatuek «komunitatea» ardatzaren ordezkaritzaz haratago, polarizazio sindikalaren bidez, erkidegoaren zati zehatz bat (ideologikoa euskal kasuan) ordezkatzen dute jatorrian. ELAren kasuan EAJri lotutako sindikatu gisa sortu zen, Trantzizioaren ostean apurketa handia izan arren, bereziki 90eko hamarkadatik aurrera; LAB Euskal Nazio Askapenerako Mugimenduaren adar sindikal gisa sortu eta mantendu da; CCOOk PCEko sindikatu erreferentzial gisa jardun zuen, 80ko hamarkadan despolarizazioa gertatu zen arren; azkenik, UGTk, PSOEren sindikatu gisa sortzen denak, harremana mantenduko du alderdiarekin, gorabehera desberdinekin. Aipatu behar da CCOO eta UGT Estatu matrizean antolatu arren, euskal *demos*aren erreprodukzioan ere presente daudela, lurraldearen ezaugarriei erantzunez.

Alta, kontuan izan behar dugu 1978an onartutako Espainiako Konstituzioak lan-harremanak arautzen dituela, Estatu matrizearen (Espainiaren) esku utziz. Hori horrela izanda, 1980ko hamarkadaren hasieran lan-harremanerako euskal esparruaren lehenengo oinarriak ezarri ziren (Kaiero, 1999; Kortabarria, 2015: 44-46). Hiruko kontzertazioa garatzen hasi zen eragileen autonomian oinarrituta: Eusko Jaurlaritzak bere autonomia zabaltzea bilatzen du; sindikalgintzak, bere dentsitatea eta estrategiagatik pisu handia lortzen du eta Euskal Estatu Erakundei zilegitasun berezia ematen dio –abertzaletasunarekin eta frankismoaren aurkako borrokekin lotuta–; euskal patronala instituzionalizazio prozesuan dago eta, desagertutako erregimen frankistarekin izandako harremanaren ostean, zilegitasun berria bilatzen du.

Lan-harremanen esparru autonomoa UGTren gaitzespenarekin eta CCOOren errezeloarekin gertatzen/antolatzen… da (Kaiero, 1991). Horrela, bada, Estatu matrizeko hiruko negoziazioen instituzionalizazioarekin eta zentralizazio-olatuen ondorioz –azken lan-erreformetaraino heltzen direnak–, euskal esparrua ahulduz joango da eta 1980ko hamarkadaz geroztik euskal gehiengoaren aldarrikapena izatera mugatuko da (Kaiero, 1999; Eorrieta, 2012; Goikoetxea, 2013; Calvo, 2015).

Baiezta dezakegu euskal gehiengo sindikalaren “kanporaketa sistemiko” (Sassen, 2014) bat saiatzen dela, bere erreprodukziorako ahalmena ezabatzen saiatuz -hau da, Estatu Egitura gisa ezabatu, Mendebaldean izaten diren antzeko saiakerekin batera. Kanporaketa honen isla ez da gertatzen soilik sindikatuen botere instituzionalean -instituzionalizazioan eta arauen sorkuntzan duten eragina-, beren egiturazko boterean (edo botere ekonomikoan) ere eragina dauka, hau da, lan-indarraren egituran -tertziarizazioa, desindustrializazioa, prekarietatea…-(Schmalz, Ludwig eta Webster, 2018).

Kanporaketa hauen aurrean sindikatuek estrategia desberdinak landu dituzte. Alde batetik, arlo instituzionalean, “hustutako” negoziazio markoetan parte hartzeari uko egin diote eta negoziazio kolektiboan zentratu dira, hitzarmen kolektiboen negoziazioetan eskakizun maila altua mantenduz. Bestetik, egiturari dagokionez, industriaren gainbeherarekin ez dira mugatu langile “klasikoen” –hau da, industriala, maskulinoa, zuria…– interesak defendatzera, baizik eta hauetatik haratago joan dira, langile *outsider* edo atipikoen kapetara hurbilduz, bereziki eremu feminizatuetara, non historikoki sindikatuek presentzia txikia izan duten (Petras, 1990; Elorrieta, 2012; Goikoetxea, 2013; Calvo, 2014; Azkune, 2018; Goikoetxea, Lujanbio, Rodriguez eta Garai, 2020).

Hau da, euskal gehiengo sindikalak, kanporaketa sistemikoaren aurrean, konfrontaziorako joera izan du, langile klasearen egitura “berriak” antolatzen saiatuz eta hitzarmen kolektiboei garrantzia emanez, kontzertazioren gainetik, baina kontzertazioa (lan-harremanetarako euskal esparruan egikaritzen dena) etengabe aldarrikatuz.

*5.2. Lurraldeari lotutako demokratizazioa*

Zein da, zehazki, euskal gehiengo sindikalak kanporatze honi eman dion erantzuna?

Lehenik, antolakuntza boterea handitzeko egindako barne egokitzapenen bidez (Hyman, 2007; Letamendia, 2009; Elorrieta, 2012), langile “prekarioen” ordezkaritza handitzen eta lurraldeari –eskualdeei– pisu handiagoa ematen saiatu dira.

Bigarrenik, euskal gehiengo sindikalak hiruko negoziazio eta kontzertaziorako markoen deszertifikazioa sustatu du (McAdam, Tarrow eta Tilly, 2001:146). Hau da, Hobetuz (langileen prestakuntzarako erakundea); Osalan (lan segurtasun eta osasunerako erakundea); Lan Harremanen Euskal Kontseilua; Gizarte Kontseilua eta antzeko erakundeak utzi dituzte.

Erakunde hauek uzteko arrazoia egitura hauen gaitasunik eza izan da. Labur esanda, euskal gehiengoaren iritziz Euskal Estatu Erakunde hauek ez dira baliagarriak langile klasearen erreprodukzioa sortzeko. Horren adibidea *Hobetuz* fundazioaren sorkuntza prozesuarekin ikus dezakegu, non gehiengo sindikalak eta Eusko Jaurlaritzak formakuntza eredu propio bat garatzen duten, hezkuntza publikoan oinarrituz, eta neoestatista bezala identifikatu ahal duguna. Bestalde, Estatu matrizeak, Madrileko gobernuarekin eta sindikatuen (CCOO eta UGT) adostasunarekin, eredu neokorporatibista garatzen du, non Estatuak dirua jartzen duen eta formakuntza sindikatuen esku geratzen den. Prozesu honek erakusten digu nola Estatu Erakundeen bidez erreprodukziorako estrategia desberdinak garatu ahal diren, eta, nola, kasu honetan, Estatu matrizeak Estatu subalternoari eredu neokorporatibista bat inposatzen dion, Euskal Estatu Erakundeen ahalmen politikoa ahulduz eta estrategia alternatiboen –neoestatistak kasu honetan– aurka eginez (Kaiero, 1999; Jessop, 2008; Kortabarria, 2015).

Prozesu honek Estatu subalternoaren ahalmenaren mugak aurkeztu zituen eta, horren ondorioz, euskal gehiengo sindikala aipatutako deszertifikazio estrategiarekin hasi zen. Edozein kasutan, ezin dugu esan ELAren eta LABen estrategia berria, elkarrizketa soziala baztertzen duena, ideologikoa denik; presio eta salaketa modu bat da. Orobat, bi sindikatuak elkarrizketa sozialaren alde aurkeztu dira ahalmen politikoa bermatzen bada. Horrez gain, gutxiengoan onartutako erabakien zilegitasuna dudan jarri dute. Gutxiengoarekin erabakiak hartzea, kanporaketarako beste mekanismo gisa identifika dezakegu, gehiengo sindikalaren erreprodukziorako gaitasuna ahultzen duelako.

Alta, kanporaketa sistemikoaren adibiderik argiena da patronalak euskal gehiengo sindikalaren “sindikatu” izaera ezabatzeko proposamenaren zirriborroa, prentsari filtratu zitzaiona. Proposamen hor ez zen aurrera eraman, baina finean proposatzen zuen ELA eta LAB sindikatuak erregistrotik ateratzea.

*5.3. Estatismo komunitarista, eredu publiko-komunitarioaren markoa*

Ezin dugu esan euskal gehiengo sindikalaren estrategia bateratua denik. Sindikatu hauen harremanak gorabeheratsuak izan dira. Adibidez, XXI. mendean sartzean harremanak oso kaltetu ziren, Lizarra-Garaziko akordioen apurketen ostean; alta, 2009ko krisiak sindikatuentzako Aukera Politikorako Egitura (Meyer, 2004) berri bat irekiko du, aliantzak erraztuz (Elorrieta, 2012; Letamendia, 2013; Kortabarria, 2015).

Lehenengo erantzuna greba orokorren bidez izan zen, krisiaren aurrean hartutako neurrien aurka mobilizatzeko. Greba hauen izaera berritzailea hauxe izan zen, euskal gehiengo sindikala deitzeaz gain (ELA, LAB eta bestelako sindikatu txikiak, esaterako, ESK edo Steilas, ), mugimendu sozialekin batera deituak izan zirela, eta egungo sistemaren aurkako identitate kolektibo zabal bat elikatu zutela (Elorrieta, 2012; Letamendia, 2013).

Gauzak horrela, Euskal Herriko Sindikatuen eta Gizarte Mugimenduen Batzar Nazionalak artekari rola hartuko zuen (Vasi, 2011), identitate kolektibo hori artikulatuko zuena. Batzar hark gehiengo sindikalaren zertifikazio berri bat ekarriko zuen, zilegitasun berriztu bat, eta, era berean eragile gehiago gehituko zituen irekitako aukera-leihora.

Greba orokorren zikloari amaiera emanez –gerora gehiago egon badira ere, bereziki mugimendu feministak deituta edo 2020. urtearen hasieran– Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta aurkeztu zen, 2013an. Karta hartan, erreprodukzio alternatibo bat eskatzen zitzaien Euskal Estatu Erakundeei, Estatu matrizetik egiten zen politika publikoen aurrean. Eskakizun horrek bi ereduen arteko polarizazioa bilatzen zuen, konfrontazioari uko egin gabe (greba orokor batekin aurkeztu izan zen).

Gutunak berak Butlerrek (Bedin, 2017) aipatzen duen *agenda erradikalaren* forma hartzen du. Hau da, eragile desberdinek hainbat eskakizun artikulatzen dituzte, aliantza soiletik haratago. Horrenbestez, eragile desberdinek bere egiten dituzte hainbat proposamen, komunitatearen ardatz polinyarrari emantzipazioa (Fraser, 2013) gehituz. Hau da, komunitatearen erreprodukzioa bermatzeaz gain, modu askatzaile eta ireki batean planteatzen da komunitatea, haren irakurketa klasikotik –non gizon, zuria eta langile industriala erdigunean kokatzen zen– aldenduz.

Eskubide Sozialen Kartak proposamen nagusiki neoestatista (Jesosp, 2008) egiten zuen, Euskal Estatu Erakundeen esku-hartzea aldarrikatuz eta defendatuz, sistema publikoa eta erregulazioa indartzeko asmoz. Gutunaren edukia prozesu parte-hartzaile masibo eta deszentralizatu batean erabakitzen da, birlurralderatzeko mekanismoa izanik baita ere. Agenda erradikal honekin, euskal gehiengo sindikalak bere egiturazko boterea indartzea ere bilatzen zuen, testuinguru hobea bilatuz lan-merkatuan eta, orokorrean, gizartean.

Haatik, gutun sozialaren lorpenak mugatuak izan ziren. Horren aurrean *Alternatiben Herria*planteamendua sortu zen, 2015. urtean. Dinamika hark gutun sozialaren izaera neokomunitarioa (Jessop, 2008) indartu zuen ekonomia sozial eta eraldatzailearekin aliantzak bilatuz eta estrategia berri bat garatuz.

Azken urteetan, emaitza zuzenak bestelakoak izan badira ere, hainbat ondorio izan dituzte dinamika hauek. Alde batetik, sindikatuen demokratizazio bera, non langile “atipikoek” gero eta protagonismo handiagoa duten. Horrek isla izan du lan-gatazketan, non zaintza eta, sektore feminizatuetan oro har, grebak, gatazkak eta negoziazioak ugaritu diren, askotan bestelako mugimenduekin harremanean –mugimendu feminista eta mugimendu antiarrazista gehienbat –. Bestetik, *agenda erradikalak* eragina izan du agenda politiko orokorrean; ekonomia sozial eta eraldatzailearen iniziatibak egonkortzeaz gain, hainbat mugimenduk, alderdik eta, finean, Euskal Estatu Erakundeek “sistema publiko komunitarioaz” hitz egingo dute, bereziki mugimendu feministatik eta COVID19 krisiaren ondoren.

**6. Ondorioak**

Gure ustez, edozein dela ere bere artikulazio instituzional zehatza, demokrazia beti izango da “gobernarien gobernua, *demos*ak adierazitako lehentasunak eta eskakizunen arabera” (Goikoetxea, 2014:146). Orain arte, burujabetza da gobernuaren eta *demos*aren arteko interakzioa artikulatzen duen harreman soziala. Alta, tendentzia orokorrek erakusten dute boterea gero eta gehiago esku pribatuetan geratzen dela, eta klase herrikoien ahalmena txikitu dela. Gobernamentalitate neoliberala errealitate berria irakurtzeko beharrezkoa den tresna da (Foucault, 2008:243). Horregatik, eta gobernantza demokratikoak gizarte zibilaren ahalduntzea lortzen duela defendatzen den arren, burujabetzaren galera eta demokraziaren pribatizazioa da gobernantza eredu honen *raison d´être*.

Gauzak horrela, ezin dugu ahaztu demokrazia demokratizazio eta desdemokratizazio prozesuen interakzioaren emaitza dela, eta ezin dugula aurkeztu modu absolutuan, baizik eta joera gisa. Ez dugu esango demokrazia guztiz pribatizatua izan denik edo Estatua guztiz autoritarioa denik. Bestalde, bai uste dugu demokraziaren pribatizazioarekin lotutako ezaugarriak ekologikoki dominanteak[[18]](#footnote-18) direla (Jessop, 2008).

Hori dela eta, euskal gehiengo sindikalak demokratizazioan duen rola aztertu dugu, hots, *demos*aren erreprodukziotzat hartuta. Artekaritza, berrikuntza diskurtsiboa,aukera politikoen egitura (Mcadam, Tarrow, Tilly, 2001) eta halako mekanismoak ezinbestekoak izan dira euskal sindikatuen eskaerak politika publikoetan barneratzeko. Aldi berean, negoziazio kolektiborako euskal espazioa egonkortzea ahalbidetu da haien bidez. Horretaz gain, polarizazioak, oposizio erradikalak eta mobilizazioak berebiziko garrantzia izan dute, eta horren ondorioa da % 25eko sindikatu afiliazioa, Europa iparraldeko estandarretatik urrun, baina Frantziako eta Espainiako datuetatik gora (% 10 ingurukoak).

Sindikatuen estrategiak ezinbestekoak izan dira halako estrategiek Euskal Estatu Erakunde bezala duten rola/eginkizuna/… ulertzeko. Aipatutako estrategia eta mekanismoek langileen arteko berdintasuna hobetu badute ere, taldeen arteko desberdintasunak handitu egin dira azken hamarkadetan, Europako beste herrialdeetan bezala. 1993an langileen soldata EAEko BPGaren % 54,7 zen. 2007an % 48an kokatzen zen, BPG % 150 igo arren (Manu Robles-Arangiz Fundazioa, 2012).

Hau da, langileen egiturazko botereak –edo botere ekonomiak– behera egin du. Horregatik, lehen aipatu dugun bezala, euskal demokratizazioa ez da lineala, eta desoreka ekonomikoaren eta gaitasun publikoaren aldetik, desdemokratizazioaren egungo olatua gorabehera, negoziazio kolektiboa funtsezko tresna izan da, aberastasuna, baliabideak eta aukerak banatzeko ez ezik, baita Espainiakoaz bestelako baliabideetarako sarbide berezi bat negoziatzeko ere.

Horren bidez, euskal sindikalismoak konfiantza-sareak barneratu ditu, eta horiek, aldi berean, euskal langileak modu aktiboan monitorizatzeko eta Eusko Jaurlaritza modu aktiboan presionatzeko balio izan dute. Horrek esan nahi du zertifikazio instituzionalaren, artekaritzaren[[19]](#footnote-19) eta negoziazio kolektiboaren bidez (Mcadam, Tarrow, Tilly, 2001), euskal sindikalismoak desberdintasun sozioekonomiko batzuk antolatu dituela bereizketa politiko gisa. Hala eta guztiz ere, enpresaburuek eta korporazioek, oro har, eta exekutiboek, bereziki, eraso egiten diete sindikatuei, bai Europan bai munduan, langile klasea desartikulatzeko helburuarekin, demokrazia pribatizatzeko prozesu globalaren aurka sindikatu eta ezin mobiliza daitezen.

Horregatik esan dezakegu lan harremanen euskal esparruaren instituzionalizazioak euskal langile klase baten existentzia ekartzen duela: ez Espainiarekiko desberdinak lurralde desberdin batean daudelako, baizik eta espazio sozial desberdina ere badelako (Lefebvre, 1974). Horregatik, eremu politiko ezberdin bat egonkortu da egitura desberdinekin, gobernu sistema desberdinekin, ordezkaritza politiko desberdinarekin eta erregimen politiko desberdinarekin (Jessop, 2008:122; Poulantzas, 2014[1974]:40-45).

3. Horrez gain, ahalmen politiko desberdina duen lurralde bat izateak, zeinak kapital sozioenomomikoa zein kulturala era desberdinean birbanatzen duen, entitate politiko eta sozial desberdinak izatea ekartzen du. Ez dira soilik desberdintasun sozioekonomiko objektiboak (lan baldintzak, Osasuna, hezkuntza maila, pentsioak…), baizik eta “lana eta osasuna erregulatzen dituenaren atzean dagoena da komunitate baten “komuna”[1] denaren ulermen partikularra” (Rancière, 2010:58).

Partikulartasun honen kontzepzioaren gainean desberdintasun material eta objektibatuak sortzen dira eta haien gainean estatuak, nazioak eta *demoi*ak eraikitzen dira. Demokraziaren helburua herri burujabetza izan da beti. Herriak bere burua erreproduzitzeko gaitasuna izatea. Herriari nazioa, *demos*, komunak edo komunitatea deitzeak ez du hori aldatzen.

# II. ATALA

# Parte-hartze era berriak Mendebaldeko demokraziaren eskala ezberdinetan

**Datafikazio Estrategia Emantzipatzaileak**

Igor Calzada, Ikertzaile Nagusia, Cardiff-eko Unibertsitatea, WISERD (Erresuma Batua) eta Fulbright US-UK Batzordea (AEB)

**LABURPENA:** Pandemiak utzi dituen alboko kalteak asko izan dira; eta desagertu baino, gure artean geratu dira, gure bizitzetan txertatuak. Zeintzuk dira? Adibidez, sare sozialetan nabigatzen dugun bakoitzean, klik bakoitzarekin, Facebook, Amazon, edota Google multinazional erraldoiek, gure datuak xurgazen dituztela. Okerrena ez da hori bakarrik; okerrena da, hori egiten dutenean, ez digutela baimenik eskatzen. Eta areago, gure eskubide digitalen kontra egiten ari direla, Europar Batasunaren datuen babeserako arautegi orokorraren (GDPR, General Data Protection Regulation) kontra ere eginez. Gure bizitzetan beraz, digitalizazioa lorratz sakona uzten ari da. Honako ikasmaterial honetan beraz, gure datuen inguruko gidaliburu akademiko eta kritiko bat eskaintzen da. Bertan, euskal gizartea, gure datuen aferaren prismatik begiratuta, alegia datafikaziotik begiratuta, mundu mailako prozesu globaletan kokatzen dugu. Datafikazioa, globalizazio prozesu bat da. Eta horri modu eraikitzailean aurre egin ahal izateko, estrategia emantzipatzaileen ekarpena egiten da. Datafikazio estrategia emantzipatzaileak, hiritarren eskuetan egon beharko luketen balizko estrategiak lirateke. Alegia, nondik eratzen hasi euskal nazio algoritmikoa: datuz eta pertsonaz osatua dugun naziogintza berri hau. Gure mugikorra erabiltzen ari garen bakoitzean, gure eskuetan baitago zer egin eta zer ez egin, eta zein estrategia emantzipatzaile egikarizatzen hasi, berandu baino lehen; maila kolektibo nahiz indibidualean. Modu horretan bakarrik esan ahal izango baitugu, teknologikoki burujabeak garela; eslogan eta propaganda antzuetatik harago. Estrategia emantzipatzaileak formulatu eta inplementatzeko gai bagara soilik izango gara burujabe, bestela ez. Eta horrela bada, olatu globalizatzaileak irentsi egingo gaitu gu eta baita gure mugikorretatik dabiltzan milaka eta milaka algoritmo eta datu-fluxuen jarioa ere. Berandu baino lehen, jar gaitezen bizi dugun mundu algoritmiko hau ulertu eta erantzun trebe eta errealista bat erdiesten, gure euskal koordenadetatik. Datafikazio estrategia emantzipaileen kapitulu hau, ikasleentzat bereziki idatzia dago, 2019-2021 urteen bitartean, Italian egoitza duen Europar Batasuneko Joint Research Centre-ren (JRC) zenbait ikerketen emaitzak transferituz, hala nola, Digitranscope eta AI Watch.

**1. Sarrera: euskal nazio algoritmikoa munduko hiru paradigma geopolitikotan kokatzen**

Pandemia pasatu dela pentsa genezake. Agian ez hainbeste; fenomenoak utzi dituen alboko ondorioei erreparatuz gero. Digitalizazioa eta datafikazioa gailendu egin dira gizabanakoaren eguneroko jardueren inguruan. Hala nola, medikura joatean, bankuarekin eragiketa bat egin nahi denean, edo erosketak egin nahi ditugunean: guztia bihurtu da datu, gizabanakoen arteko hartu-eman telematikoen artean. Sarri hartu-eman horiek dagoeneko gizakien artean ere gertatzen ari ez direlarik (Arendt, 1949; Berditchevskaia eta Baeck, 2020).

Paradoxa handi batean erortzen ari garen susmoa dut: gure segurtasuna bermatu nahi duten sistema algoritmiko horietan jarri behar omen dugu gure konfiantza guztia, baina sistema horiek diseinatu dituztenek ez dute gugan konfiantzarik (Andersen, 2020; Christl, 2017). Are gehiago, gure nortasun digital propioa haiei frogatzen ibili behar dugu (Aho eta Duffield, 2020; Nguyen, 2017). Alegia, zer garen eta nor garen frogatzen: gure nortasun digitala berresten etengabean. Horri dataismoa deitzen zaio (van Dijck, 2014): dena datu bihurtu dugu, baina gure datuak gobernatzen dituzten erakundeek eta enpresek guk baino gehiago dakite gure bizitzaz. Baimenik gabe xurgatzen dizkigute gure bizitza pusketak. Gure argazki, mezu, edota oroimenen desjabetza bortitza bihurtzen ari da ondorioz. Fenomeno honi datuen politika deitzen zaio (Bigo et al., 2019).

Honek guztiak zerikusi zuzena du gobernantza, herrigintza, erakundetze, herri-estrategia, nazio, eta balizko estatugintza batera lerratzeko urratsekin (Zabalo eta Iraola, 2022; Zabalo et al., 2016); alegia, nazio algoritmikoarekin (Calzada, 2018a, 2020f). Hala ere, eztabaida honetan hiriak izan dira lehenak plazara ateratzen (Calzada, 2018c). Adibidez, Bartzelona hiriaren kasuari azpimarra berezia egin behar zaio. Bartzelonan planteatu baitira munduan oihartzun zuzena izan duten politika eta estrategia emantzipatzaileak eta subirautza teknologikoarekin zerikusia duten eztabaidagai anitz (Calzada, 2019a). Debate subiranista politiko hutsaren aldamenean (Calzada, 2018b, 2019b), subirautza teknologikoaren gaiak sona handia lortu du eta itzal handiko proiektu eta jarduerak burutu dira Nazio Batuen agendan eragin zuzena izan dutenak (Calzada eta Almirall, 2020). Horien artean eskubide digitalen mugimendu osoa eratu da, Cities Coalition of Digital Rights, hiri globalen sarearen altzoan (Calzada, Pérez-Batlle, eta Batlle-Montserrat, 2021). Are gehiago, egunotan Europar Batasunak eskubide digitalen deklarazioa plazaratu du, eskubide digitalen afera politika publikoen erdigunean jarriz.

Baina nola kokatu euskal nazio algoritmikoa munduko hiru paradigma global eta digitalen artean, eskubide digitalak hauspotuz? (Calzada, 2022a)

Maila geopolitiko global batean, Txinaren hegemonia oso nabarmena izango da, eta litekeena da AEBk krisi sakon batean sartzea. Izan ere, berriki, PIPL (*Personal Information Protection Law*) indarrean da Txinan (Kostka, 2019). Txinaren datuen babeserako arautegi orokorra da. Eta AEBn, CCPA (*California Consumer Protection Act*) dugu kontsumitzaileen babesa bermatzen duen AEBko ia arautegi bakarra datuen pribatutasunari dagokionez. Hala ere, Europako GDPRa (*General Data Protection Regulation*), euskaraz Datuak Babesteko Arautegi Orokorra (DBAO) moduan itzuli dena, oihartzunik globalena izan duena da.

Hala ere, lehen analisi honetan ez genuke ahaztu behar bi erraldoi hauen eta EBren arteko joko-zelaia*,* oso esparru ekonomiko estrategiko eta zeharkakoan gertatzen ari dela aspalditik: Adimen Artifiziala (*Artificial Intelligence,* *AI)* eta eraldaketa digitalen paradigmen konpetizio eta inposizioan (Delipetrev, Tsinaraki, eta Kostic, 2020; Dyer-Witheford, Kjosen, eta Steinhoff, 2019; Hobbs, 2020). Oso komenigarria iruditzen zait, euskal hiritarraren bizitzan hain nabarmena ez den kontu honen azpimarra egitea; izan ere, ikusezin egiteak ez du esan nahi eragin zuzena jadanik izaten ari ez denik (Janssen et al., 2020). Nire tesia baita, krisi pandemiko eta algoritmikoa txanpon beraren bi aldeak izan direla. Krisi pandemikoak prozesu ekonomiko, politiko, teknologiko eta sozial paraleloak abian jarri ditu, adimen artifizialaren kontrolaren norgehiagoka global batean hezurmamitzen ari dena; alegia, krisi algoritmiko batean (Allam, 2020).

Algoritmoak ez dira hodeian dauden zerbait; algoritmoak, euskal hiritarrok, patriketan nonahitik daramagun sakeleko telefonoko zerbitzuetan eta nabigazioan sortzen ditugun *‘gure’* datuekin elikatzen ari gara etengabean. Eta horrek zuzeneko zerikusia du krisi honen ondorioen ostean ‘geratuko’ zaigun demokrazia mailarekin. Edo, hobeto esanda, geratuko ez zaigunarekin. Adimen artifiziala*,* datu-ekosistemak eta, oro har, eraldaketa digitalak ez dira jadanik gure bizitza eta gure herri proiektutik at egon beharko luketen gaiak. Kontrara, gomendatuko nuke ahalik eta lasterren gai hauek debate publikoan txertatzea eta ekintza estrategiko inklusiboak abian jartzea Euskal Herriko lurraldeetako eragile eta interes-taldeekin (*stakeholder*ekin). Puntu.eus argitaratu zen hausnarketaren arira (Calzada, 2020c; 2020g).

Subirautza teknologikoaz ari naiz (Hummel, Braun, Tretter, eta Dabrock, 2021; Delker eta Heikkilä, 2020; Floridi, 2020). Eta zuek, ikasleok, baduzue eskuartean lanabesa: datafikazio estrategia emantzipatzaileak formulatzea. Ezin baita ideologia hutsa egin ekintzak aurreikusten ez badira. Gramsci pentsalari italiarra gogoan izatea komeni da.

COVID-19aren oldarrak, areagotu besterik ez du eginmunduko hiru paradigma global hauek aspalditik adimen artifizialari dagokionez zuten norgehiagoka (Wong, 2020). Halaber, COVID-19aren kudeaketan azaleratu eta anplifikatu egin dira aspalditik sumatzen ziren joerak eta kontraesanak paradigma ezberdinen artean (Burki, 2021; Csernatoni, 2020):

1. Txina aspalditik esperimentatzen ari da *Social Credit System* (SCS) delakoa, gradualki helduz hiritarren kontrola gailendu eta totalitarismo/nazionalismo teknologiko gisako paradigma bati (Kostka 2019; Calzada, 2022a). Bestalde, Huawei enpresa berritzailearen estrategia oso esanguratsua izaten ari da, eta Europar Batasunaren alderako (EB) hurbiltze-estrategiko bat aurreikusten da. Txinaren estrategia geopolitiko global osoaren abiapuntua izan da COVID-19a.
2. Shozana Zuboff (2019), *Harvard University*ko adituak maisuki azaldu zuen bezala, GAFAM izenez ezagunak diren Googlek, Applek, Facebookek, Amazonek eta Microsoftek, zelatatze-kapitalismoa (*surveillance capitalism*) aspalditik praktikatzen dihardute (Rikap, 2020; Stucke eta Grunes, 2017). Egunotan Applek eta Googlek aurkeztu duten akordioak konfirmatu baino ez du egiten norgehiagokaren eta paradigmen arteko lehia. COVID-19aren emergentzia-kudeaketa fintzeko, *contact tracking*aren egitasmoa aurkeztu zuten pandemia garaian. Itzelezko inflexio puntua izan zen gure pribatutasunaren eta datuen erabilgarritasunari dagokienez, eta Silicon Valley-ren esku utzi zituen aurrerantzeko gure datuak eta subirautza teknologikoa. Alternatibarik ba ote da Europan, EBren aldetik? Erantzuna baiezkoa da, baina estrategia emantzipatzaileak garatzeke daude esparru europarrean.
3. Horrek zerikusia du Euskal Herriak, herri-proiektu gisara, estrategia digitalaren eta subirautza teknologikoaren arloan bete beharko lukeen eginkizunaz (Calzada 2019b), aurrean dugun ekonomia eta gizarte digitala ulertuko badira eta gutxieneko berme demokratikoei eutsiko bazaie (Calzada 2019a). Agian hemen, *stakeholder*ak, interes-taldeak alegia, diren sektore publikoa, pribatua, zibila, bai eta akademia eta ekintzaileak/aktibistak ere lerratzea faltako litzateke euskal nazio algoritmikoa erdiesteko (Calzada 2020a). Hemen, EBren aterkipean, *blockchain* bezalako arkitekturak oso baliagarriak suerta litezke gure hiru administrazioen artean (Calzada 2018a) (eta batik bat gure metropolizatze-prozesua kontuan edukita; Calzada 2018c), protokolo dezentralizatuak eta sareratuak egikarizatzeko (Calzada 2018d). Galdera asko sortzen zaizkigu, eta hori ona da, estrategia emantzipatzaileen bilaketan jartzen gaituelako. Hala nola:

Nola jarri adimen artifiziala euskal nazio algoritmikoaren zerbitzura ongizate soziala berma dadin? (Floridi et al. 2020) Nola ekidin Euskal Herria eta euskal hiritarrak etengabe zelatatuak egotea *Big Tech* direlakoen edota estatuaren kontrolaz? Nola diseinatu euskal estatu bat, hain zuzen ere, panoptiko digitalaren kontzeptutik urrun (Calzada, 2020d)? Posible al da egungo mundu konplexu, interkonektatu, interdependente, eta mugaz jositako honetan estatu bat izatea? Euskal estatu batek demokratizazio eskaintzarik zabalena egitea ezinbestekoa litzateke.

Beraz, estatugintza demokratikoa ez da posible izango nazio algoritmiko moduan operatzen hasten ez bagara, behintzat. Gure hartu-eman guztiak daude zipriztinduta kodetutako sarez, datuz, eta hartu-emanez: teknohiritar gara teknopost-COVID-19 gizartean. Determinismo teknologikoa ekiditeko bidea subirautza garatzea da, baina europar hiri-eskualdeekin, nazioekin eta estatuekin elkartasun eta lankidetza internazionalisten bidez (izan Estonia, edo izan Katalunia). Euskal errepublika bat nazio algoritmiko gisara operatzen irudikatu ahal dugu europar federazio batean? Kontzertu berri honetan jokatzeko baliatu behar ditugu gure aukerak, eta, bestela, (i) datu-azpiegitura, (ii) datu-erakunde, eta (iii) datu-ekosistemarik gabe, gureak egingo du (Calzada eta Almirall 2020). Ezingo ditugu euskal hiritarren eskubide digitalak babestu aurreratzean, ezta haien lan-, bizi-, eta duintasun-baldintzak bermatu (Calzada 2018b). Eta…ez al dira nahiko arrazoi euskal naziogintzaren narratiba berritu bati ekiteko (Calzada 2017a, 2017b, 2018c, 2022b)?

Datafikazio estrategia emantzipatzaileak erdiesteko, balizkoa izan daiteke transhumanismotik (Echeverría, 2022) eta *Digital Foundational Economy* delakoaren (Calzada, 2022b) iturrietatik edatea. Harari-k esaten duenaren ildotik, ezin baikara gure historiaren jabe izan ondo ezagutzen ez badugu gure lekua munduan. Horretarako erreminta-kaxa bat aurkezten da gidaliburu honetan. Erreminta-kaxa hau ez da zurruna eta ezta ere dogmatikoa; zuentzat, ikasleentzat, inspirazio-iturri izan nahi du. Erreminta-kaxa, demokrazia teknopolitiko postpandemikoa deitzen da. Lau erreminta kabitzen dira bertan: (i) nazio algoritmikoak, (ii) datu-subirautza, (iii) eskubide digitalak, eta (iv) datu-kooperatibak. Aurkez ditzagun banan-banan eta izan dadila zuentzat inspirazio-iturri, zuen datafikazio estrategia emantzipatzaileak irudikatu eta formulatu ditzazuen. Zuenak dira erreminta hauek. Eta zuenak baldin badira izango dira soilik baliotsuak; betiere gizarteak onura eta berrikuntza badakar. Goazen erreminta-kaxa irekitzera:

**2. Erreminta-kaxa: (Euskal) Naziogintza Algoritmikoa Eraikitzen**

2.1. Nazio algoritmikoak:

Googlek eta Facebookek beren gain hartu dituzte jada estatu-nazioaren funtzio asko. Kartografiatik abiatu eta hiritarren zelatatzeraino iritsi arte. Enpresa erraldoi hauen ortzi-muga agorrezina dela dirudi. Pandemian ikusi dugun moduan, teknologiek hiritarren datuak jaso hala, datu hauek aldi berean osasuna antolatzeko molde teknikoak aldatu dituzte.

Beraz, gure gizarteen osasun demokratikoa berreskuratzeko, demokrazia teknopolitiko postpandemikoetan jarri behar dugu atentzioa. Baina horretarako nazioa bera ikusteko moldeak aldatu behar ditugu. Balio al digute honezkero nortasunak eta komunitate konkretu batekiko atxikimendu mailak, nazio-ikuspegia aztertzeko eta neurtzeko? Ez al daude honezkero beste parametro batzuk jokoan? Nazio algoritmikoak estaturik gabeko nazioek behar duten paradigma bat dira (Calzada 2020b). Izan ere, hiritar digitalak bizi dira nazio algoritmiko hauetan (Bridle, 2016; Calzada 2022c). Eta hiritar digital hauen datuak askatu eta birklasifikatu behar ditugu. Horretarako, hiritarrek erabiltzen dituzten datuak lurraldera ekarri behar ditugu, alegia, lokalizatu behar ditugu. Datuak ez daude hodeian. Datuak zerbitzari erraldoietan artxibatuak eta gordeak daude. Gure lana, datu hauek non eta nola gordetzen diren arakatzea da. Hori egin eta gero, datuak lurraldeari itzuli behar dizkiogu. Honi, *data devolution* deitzen zaio (Calzada, 2017a). Datuen arakatze lan honi, teknopolitika deitzen zaio eta oso inportantea da, datuak nondik nora dabiltzan jakiteko (Calzada, 2017b). Datuen arakatze lan hau burutzeko datu-etnografiak erabiltzen dira. Ekintza-ikerketa bidez burutuak. Adibidez, zenbait hiritan honelako arakatze lanak egiten dira, hala nola, Glasgow, Bristol, Bartzelona eta Bilbon.

Datuak arakatutakoan, datuak berregituratu edo ensanblatu egin behar dira, alegia berriro elkartu. Horretarako, nazio algoritmikoak bidea eman beharko luke, alegia, kaleetako, auzoetako, herrietako, eta abarretako lurralde-eskaletako datuak elkartu eta hiritarren eskura jarri.

Euskal Hiriaren, alegia euskal hiri-eskualdearen izate konfederalarekin lotuta legoke nazio algoritmikoa Euskal Herriko kasuari aplikatuko bagenio. Eta horretarako Estoniari begiratzea baino ez dugu, ikusteko nolaz eta oso gaztea den estatu independente batek erdietsi duen jadanik nazio algoritmikoa izatea (Calzada, 2018a) eta datafikazioarekin eratorriak diren erronkak.

Nazio algoritmikoaren paradigma edo erreminta ere aplika geniozaioke Ipar Irlandaren kasuari (Calzada eta Bustard, 2022). Izan ere, gatazka ondoko kasu garbi bat izanik, Brexitak eta pandemiak, Ipar Irlanda nazio moduan errotik eraldatu dutela esan genezake. Izan ere, uste dugunaren kontrara, hain zuzen ere Ipar Irlandako hiritar bati bere ‘hiritartasuna’ galdetuz gero, duda asko sortuko baitzaizkio. Kategoria etnikoetatik harago, irlandar hutsa edo britaniar hutsa, kategoria bikoitz asko aurkituko baititugu. Horrek, nazioak eta hiritarren datuak nola erabiltzen diren birpentsatzera eraman beharko gintuzke halabeharrez. Nazio algoritmikoak nortasun algorimikoa izatera behartzen gaitu: gure pasaportea, gure pasahitzak, gure datu biometrikoak eta hatz-markak, eta geroz eta filtro gehiago, frogatzeko geu garela guk diogun pertsona (Cheney-Lippold, 2011). Eta zergatik da inportantea, orduan, nazio algoritmiko gisa jokatzea? Bada, gure datuak beste erakunde nahiz esparru batetik gobernatzen badituzte, gureak egin duelako: sarean egiten ditugun jarduerak ez dira gure jabetasuna izango. Pribatutasuna, zelatatzea, eta datuen hornidura, estatuen jabegoa izanik, nazio algoritmikoek hiritarren onura lehenetsi beharko lukete ezer baino lehen (Christl eta Spiekermann, 2016). Nazio algoritmikoak ez du zertan bermatu atzean dagoen estatua ez dela autoritarioa (Christensen, 2019). Txinari begiratzea besterik ez dago horretaz ohartzeko. Horratx, nazio algoritmikoa eta datafikatutako estatuen afera, American Association of Geographers-en 2023 urteko biltzarrean aurkeztuko den moduan (Calzada 2023; <https://aag.secure-platform.com/aag2023/gallery/rounds/54/details/34586>).

Nazio algoritmikoak, definizioz, lurraldetasun berri baten azaleratzearekin du zerikusia. Alegia, digitalaren eta ez-digitalaren arteko uztarketa. Algoritmikoaren eta nazionalaren arteko uztarketa, perspektiba urbano eta metropolitano batetik, perspektiba etniko huts batetik baino gehiago. Estaturik gabeko nazioek iraultza algoritmikoa besarkatu behar dute, atzean gelditu nahi ez badute, behintzat. Nazio algoritmikoak, bestalde, dezentralizatzea du muinean, eta, beraz kidetzaz eratzen da (Calzada, 2017c); ez inposizioz edo goitik behera. Beraz, erreminta-kaxa honetako lehenengo lanabesa dugu nazio algoritmikoa. Baina, lehenengo lanabesa egiteko, bigarrena behar dugu: datu-subirautza. Baina, zer da hori?

2.2. Datu-subirautza

Gure datuen kontrola berreskuratzeko moldeak dira datu-subirautza. Batetik, enpresa nahiz erakunde publikoek gure datuak erabiltzen dituzte eta ordainetan guk beren zerbitzuak dohainik jasotzen ditugu. Gakoa da, ia gehienetan, bueltatzen zaigun balioa, kentzen zaiguna baino exkaxagoa dela. Alegia, zenbat balio dute gure datuek? Erabilera kolektiboaren baitakoa da, gure datuek duten erabilera. Ekonomia digitalean aski frogatua dagoen kontu bat da honako hau: sare-efektu deitzen dena. Erabilerak egiten du balioa izatea; baina erabilerak kolektiboa izan behar du. Gure datuek, isolaturik, haiek bakarrik, ez dute inongo baliorik. Hori da, hain zuzen, Big Datak egiten duena: gure datuak agregatu, metatu edo gehitu; horrela sortzen da ekonomia digitala datuen erabileraren inguruan. Datuak lekuan eduki behar ditugu; datuek, lokalak direnean dute balioa (Loukissas, 2019). Eta subirautza izateko, nahitaez behar ditugu gure erabilerak sortzen dituen datuak gure esku izatea (Muldoon eta Stronge, 2020). Horregatik, datu-subirautza ez duten hiri eta leku askok joera handiagoa izan dezakete gizarte ezberdintasunak bertan sufritzeko (Lightfoot eta Wisniewski, 2014; Lutz, 2019; Pilkington, 2019). Datuen kudeaketa garbia ez denean, datu ilunak eta gardentasunik eza pairatzen da gizarteetan (Hand, 2020). Eta gardentasunik ez dagoen tokietan, zelatatze-azpiegiturak oso modu errazean ugaritzen dira (Gekker eta Hind, 2019).

Baina, bestalde, benetan da kontuan izatekoa estatu txikiek pandemiaren aurrean eskaini duten erantzuna (Thorhallsson, 2006, 2016). Estatu txikiek, alegia, Zeelanda Berria, Islandia, Irlanda, Danimarka, Herbehereak, Singapur, Hego Korea, edo Eslovenia, besteak beste, eraginkorrak izan dira datu-subirautza beren esku zutelako.

Hala eta guztiz ere, ez dezagun ahaztu, estatu txikiek duten boterea oso mugatua dela; EB, AEB, eta Txina bezalako superpotentzia digitalen arabera jokatzea egokitzen zaiela halabeharrez (Calzada, 2022a). Datu-subirautza, beraz, ez da Euskal Herriak soilik bere kontura egin ahal duen zerbait. Sarritan, datu-subirautzaren diskurtsoa oso mugatua eta inozentea dela ere esan genezake. Datafikazio estrategia emantzipatzaileak garatzeko asmoz, datu-ekonomiaren analisi serioa eta osoa egin beharko genuke. Eslogan eta ideologia soilek ez dituzte eraldaketak eragiten.

Azkenik, gure erreminta-kaxarako azken ideia bat behar dugu datu-subirautzari lotua dagoena: gobernuak egun, teknologia berri eta dezentralizatuarekin egiten ari dira probak. Teknologia dezentralizatu ezagunena *blockchain* deitzen da. Izatez, ez da bakarra (Calzada, 2018a). Hala ere, egiten ari diren esperimentazioak oso itxaropentsuak dira. Datu-subirautza garatzeko, bestalde, hiritarrek beren eskubide digitalen kontzientzia bereganatu beharko lukete. Eta hori praktikatik bakarrik etor liteke. Mobilizazio eta praktikak esanguratsuak gertatzen ari dira munduko zenbait hiritan.

2.3. Eskubide digitalak

Zer dira eskubide digitalak? Interneten erabilerari lotuta, erabiltzaile eta hiritar gisara dagozkigun eskubideak dira (Goggin, Vromen, Weatherall, Martin eta Sunman, 2019; Calzada, Pérez-Batlle eta Batlle-Montserrat, 2021). Erreminta honen inguruan esan behar da, mundu mailan badela erakunde bat, eskubide digitalen aldarria lau haizetara zabaltzen diharduena: *Cities’ Coalition for Digital Rights* (2019). Erakunde hau 50 hiri global baino gehiagoz osatua dago eta oso arrakastatsua gertatzen ari da. Eta haien helburuen artean, hiri-administrazioaren bermea: hiritarren eskubide digitalak ez urratzeko. Sailkapen asko daude eskubide digitalen inguruan: ahaztua izateko eskubidea, deskonektatuta egoteko eskubidea, ondare digital pertsonala izateko eskubidea, pertsonak teknologiaren aurrean babesteko eskubidea, adierazpen askatasuna izateko eskubidea, nortasun digitala izateko eskubidea, algoritmoen erabilera arduratsu eta gardena izateko eskubidea, beste askoren artean (Calzada, 2021b). Azken batean, eskubide horiek sortu dira, erabiltzaileek jasan ditzaketen eskubide urraketak babesteko (Calzada, 2020g). Hain dira garrantzitsuak, Nazio Batuen erakundeak ere babesten baititu. Hintz et al.-ek (2017) eta Kitchin-ek (2020), eskubide digitalak zelatatzearekin eta pandemiaren osteko erantzun batekin lotzen dituzte eta, hein handi batean, erakunde publikoetan gerturatze hau oso zabaldua dago. Hain zabaldua egonik, *Foundational Economy Collective* bat eratu dela pandemiaren osteko ekonomia birpentsatzeko (2020). Eta elementuen artean, digitalizazio eta datafikazioak daude. Lupton bestalde, oso autore oparoa da datuen zelatatzearen inguruan egin dituen aztergai asko direla medio (2017). Lucas (2020), bestalde, demokrazia pandemikoaz mintzo zaigu molde berean, baina pandemiak utzi duena eskubide digitalei lotuz.

Hala ere, eskubide digitalen aldarria hizpide dugularik, ezinbestekoa da Mazzucato et al.-en (2020) eta Moulaert eta MacCallum-en ekarpena (2019): lehenek, estatu ekintzailea dutelako jomugan; eta bigarrenek, berrikuntza soziala. Egia da, Euskal Herrian, bigarren honi buruz asko hitz egiten dela, baina agian lehenengoa ukitu gabe: estatu ekintzailea. Eta eskubide digitalak ez dira soilik enpresa erraldoien aurrean hartzen den jarrera, baizik eta erakunde publikoen aurrean gizabanako gisara hartu ahal dugun konpromiso indibiduala eta kolektiboa. Morozov (2020) da, seguruenik, gai honi modu zalapartatsu edo probokatzaileenean heltzen dion autorea.

Adimen artifizialaren gailentzearekin batera gertatzen ari da eskubide digitalen aldarria. Kontua da, orain artean estatuen aurretik, hiriak direla soilik testigu zuzena hartu dutenak. Hiriak dira, hain zuzen ere, hiritarren eskubide horien bermea eskatzen hasi direnak. Calzada et al.-en (2021) ekintza-ikerketan erakusten den moduan, 13 hiri global hasi dira lan zehatz eta sakona egiten. Baliteke, Euskal Herriko testuingurutik urruti aurkitzea kontu hau, baina euskal hiritarrak beste munduko hiritarren pare jasaten ditu eskubide digitalen bortxaketak. AirBnB-ren edota Uber-en zerbitzuak erabiltzen ditugunean, edo, larriago agian, Amazonen bidez edozer produktu erosten dugunean, gure kreditu txartelaren informazioa, gure helbidea, zein produktu, eta zein maiztasunez erosten dugun, hori guztia, Amazonen esku geratzen da. Agian, Amazonen balioa ez da saltzen digun produktuaren kostua, baizik eta gure datuekin zer egiteko gai den. Amazonen atzean, gure datuarekin trafikatzen duen sare erraldoi bat dago. Eta ez beti, baina bai geroz eta sarriago, ez dakigun zirrikitu batetik, gure eskubide digitalak urratuak egon litezke; gu lasai asko eta patxadan bizi garen bitartean.

Maxmen-ek (2019) zelatatzeari buruzko aldarria egiten du eta kontu hau eskubide digitalekin lotuta dago. Izan ere, zelatatzea, demokrazia arriskuan jartzen duen jarduera baita (Prainsack, 2020). Eta Smuha-k oso argi azaltzen duen moduan, zelatatzea eta demokrazia parekide ez diren modu berean, gure esku dago eskubide digitalen defentsa egitea (2020); giza eskubideetan oinarritzen direlako eskubide digitalak. Taylor-ek bestalde (2020), herriaren plataformaz dihardu; herrigintza eta naziogintza algoritmikoaren atezuan legoke ideia hau ere.

Baina behin aldarria eginda: Zer egin? Nola jokatu? Erantzuna garbia da, baina zailagoa aurrera ateratzea. Ez, ordea, ezinezkoa: antolakuntza eta estrategia, biak batera eta elkarrekin. Datu kooperatibak antolatzeari buruz ari gara. Hau da, erreminta-kaxaren azken lanabesa. Datafikazio estrategia emantzipatzaileak aurrera ateratzeko bidea izan litezkeenak.

2.4. Datu kooperatibak

Datu kooperatibak eratzeko, datuak libre izan behar ditugu. Izan ere, haien jabetza aldarrikatzeaz gain, antolatuko egingo baikara lanabes honekin estrategia emantzipatzaileak ere lortu ahal izateko (Fia, 2021). Datu kooperatibak, plataforma kooperatiben azpimultzo bat da, Calzadaren azterketaren arabera (2020b). Eta datu kooperatibak eratzeko, ezinbestean izan behar dugu eskura datu-subirautza (Calzada 2020b; 2021a); alegia, subirautzarik gabe ezin antola ditzakegu kooperatibak.

Gai honen inguruan, Borkin-en lana (2019) aipatzekoa bada ere, Pentland et al. -en (2019) lanak dira benetan aitzindariak. MacCann-ek eta Yacizi-k (2018) irakurketa interesgarria egiten dute. Bestalde, Scholz-ek egin dio hurbilketarik sakonena gaiari, nahiz eta zenbait gabezia aurkitzen dizkiogun haren hurbilketari (2016; 2021). Kasu asko aipatzen ditu mundu-mailakoak baina oraindik ez da garbi geratzen plataforma kooperatibek nola funtzionatu ahal izango luketen praktikan. Horregatik, datu-kooperatiben lanabesaren inguruan lortzen ari diren aurrerapenak benetan dira esanguratsuak (Delacroix eta Lawrence, 2019).

Datu-kooperatibak datuak gordetzeko kooperatibak dira; baina kooperatibakideen datuak izanik gordetzen direnak, haien inguruko betebeharrak ere badaude. Alegia, datu-kooperatibak, kooperatibakideen eskubide digitalak bermatzeaz gain, haien datuen eta haien kideen datuen inguruko betebeharrak ere badakartza. Besteak beste, datuen pribatutasuna bermatzeko sortuak dira, baina ez hori bakarrik. Datu-kooperatibak, gure datuen erabileraren gordeleku izateaz gain, gure datuen balioaren bermatzaile ere badira. Adibiderik garbienak Salus, Driver’s Seat eta MyData dira (Calzada 2021a).

Pentland eta Scholz-en artean, datu-kooperatibek duten esanahiaren eta erabileraren inguruko desadostasuna dago. Lehenak, diru bidezko hartu-emanekin lotzen du, eta bigarrenak, komunitateak egiten duten erabilerakin. Eztabaidak eztabaida, hiru ideia zehatzekin amaitzen da, laugarren azpiatal hau:

Lehenengo ideia: gizarte zibilak biziberritzeko behar handia dago. Horregatik, datu-kooperatibak, behar horri erantzuteko moduan egon litezke. Europar arautegia, testuinguru egokia sortzeko oso aldekoa dela ikus genezake.

Bigarren ideia: kooperatibagintzari buruzko trebakuntza oraindik oso beharrezkoa da. Hala ere, kooperatibagintzari buruz jakiteak soilik ez du bide ematen datu-kooperatiben ezagutza praktikoa izateko. Datu-kooperatibak, kooperatiba digitalak dira, ez kooperatiba edo enpresa fisikoak (Orona, Ampo, Orkli, etab). Beraz, datu-kooperatibak oraindik eratzen ari den fenomeno berria denez, dauden adibideei gertutik jarraitzea komeni da.

Hirugarren ideia: datu-kooperatibak ugaltzeko, administrazioetatik apustu sendo egin behar da. Harritzekoa da Euskal Herrian gai honi ematen ari zaion hauspo urria. Izan ere, Europar Batasunean, datu-altruismoa eta donazioa, dagoeneko legediaren parte baitira. Legeak eta araudiak egon badaude; falta dena ekintzailetasuna da. Ekitea alegia, datu-kooperatibak eratzea, gure inguruko beharretatik.

**3. Azken ondorioak**

Kapitulu honen inguruan, datafikazio estrategia emantzipatzaileak aurkeztu nahi izan dira, lau lanabesez osatutako erreminta-kaxa baten bidez: (i) nazio algoritmikoa, (ii) datu-subirautza, (iii) eskubide digitalak, eta (iv) datu-kooperatibak. Datafikazio estrategia emantzipatzaileak formulatzeko, erreminta-kaxa honetako lau lanabesak uztartu eta konbinatu behar ditugu nahitaez.

Pandemiak zerbait erakutsi badigu da, digitalizazioaren zaldi eroari trostan libreki uzten bazaio, ez dakarrela hiritarren zelatatzea bakarrik. Merkatu librearen moduan, digitalizazioak datafikazio sakona ere badakar, eta azken honek ez du justizia soziala kontuan hartzen: indartsuenak eta handienak lehenesten ditu. Beraz, datafikazio estrategiaz erditzeko, ezinbestean hausnarketa eta ekintza uztartu beharrean gaude. Bata bestea gabe ez dira bideragarri.

Datafikazio estrategia emantzipatzaileekin soilik bermatuko ditugu demokrazia teknopolitiko pandemia-ondokoak (Calzada 2022c). Erabilgarri suertatu izanaren esperantzarekin, *erdu eta to zuentzat*, erreminta-kaxa hau, *eta gorde itzazue galtzetako* poltsikoetan, erabiliak izateko. Orduan bakarrik izango baitira baliagarri, orduan bakarrik izango baitira erreminta, lanabes, eta estrategia emantzipatzaile. Zuenganatzen dituzuenean, soilik. *Erdu eta to zuentzat!*

## Krisia eta berrikuntza demokratikoa integrazio-prozesuan: subiranotasun europar baterantz

Javier Uncetabarrenechea eta Igor Filibi

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

**Laburpena:** Subiranotasunaren kontzeptua berrikuntza politiko handia izan zen, eta XVI. eta XVI. mendeetan Europa suntsitu zuten Erlijio Gerrak gainditzeko balio izan zuen. Iraultza burges handiek, nazio modernoaren kontzeptuarekin, aukera eman zuten merkatu nazionalak eraikitzeko eta herritarren boterean eta demokrazia liberalean oinarritutako eredu politiko berri bat legitimatzeko. Berrikuntza horri esker, Europako potentzia nagusiek ordura arte izandako botere handiena lortu zuten, baina, industria-iraultzaren ondoren, Europa suntsitu zuten bi mundu-gerratara eraman gintuen. Gerra Hotzaren hasierarekin eta Europa deuseztatuko zuen gatazka beliko berri baten mehatxu errealarekin, hirugarren berrikuntza gertatu zen: subiranotasuna partekatzea nazioz gaindiko erakunde baten esparruan. Hala ere, ez zen desagertu Nazio-estatu garaikidearekin lotutako subiranotasunaren ideia zaharra, eta, aulki hutsaren krisiaren ondoren, nazioz gaindikoaren eta gobernu artekoaren arteko tentsioa funtsezko faktorea izan da integrazio-prozesu europarraren bilakaera ulertzeko.

Krisi berriek (ekonomikoa, errefuxiatuak, zorra, COVID-19, Ukrainako inbasioa) agerian jarri dute gobernuartekora geroz eta gehiago hurbiltzen den eredu bat agortzen ari dela, eta Europak ez ditu beharrezko baliabideak eta boterea erronka horiei aurre egiteko.

Estatuetako gobernuak, ahalmenik gabe, onartzen hasi dira subiranotasun europarra behar dela; horrek ez du estatuen subiranotasuna ordezkatuko, baizik eta osatu, eta, kontu batzuetan, erreferentziako boterea bihurtuko da. Dena dela, subiranotasun europar berri horrek estatuko subiranotasuna gainditu behar du. Ez da eraiki behar subiranotasuna eskala handiago batean, baizik eta desberdina eta hobea, askoz demokratikoagoa; horrek esan nahi du, eraginkorra izateaz gain, Europako gizartearen aniztasuna aitortu eta errespetatu behar duela.

**1. Berrikuntza politikoa eta integrazio europarra**

Berrikuntza politikoa funtsezko faktorea da integrazio europarraren prozesua ulertzeko, bereziki ziurgabetasunak eta desilusioak markatutako garai batean. Jakina den moduan, nazioz gaindiko erakunde batean subiranotasuna partekatzeko ideia berrikuntza bat izan zen, eta ez zuen gerra soilik pentsaezin bihurtu, baizik eta baita materialki ezinezko ere. Testu honetan zehar ikusiko dugun moduan, Aulki Hutsaren krisitik gaur arte eraikuntza europarraren prozesuak etengabeko tentsioa bizi izan du nazioz gaindiko eta gobernu arteko elementuen artean. Eredu hori krisian sartu zen azken hamarkadan, batez ere 2008ko krisiaren kudeaketaren kritiken eta Brexit delakoaren ondorioz, eta pandemiak eta etorkizuneko ziurgabetasunak markatutako testuinguru honek agerian jarri du Europa dela jarduketa-eskala eraginkorrena arazo askotan. Beraz, eskala europarra garatu behar da eraginkorra izan dadin, baina, lan honen arabera, eraginkortasuna bilatzeak ez du esan nahi demokraziari buruzko eztabaida alde batera utzi behar izatea. Hortaz, erronka da definitzea nola garatu daitekeen esparru politiko europarra, guztiz beharrezkoa baita, eta horrekin batera prozesuak garapen demokratikoa inplikatzea.

Eskala politikoek, estatuaren esparrutik harago doazenean, eskatzen dute subiranotasunaren gaia jorratzeko. Bestalde, gobernu arteko eta nazioz gaindiko ikuspegien arteko tentsioak berekin dakar demokraziari buruzko eztabaida. Lehen ikuspegiak segurutzat jotzen zuen demokrazia baterako esparru posible bakarra Nazio-estatua zela; beraz, estatuen arteko lankidetza, nahiz eta beharrezkoa izan zitekeen hainbat arlotan, kontu tekniko eta funtzionaletara mugatu behar zen, estatuaren esparru politikoa eta nazioaren zilegitasuna (herria) zalantzan jarri gabe *demos* posible bakar gisa. Bigarren ikuspegiak zalantzan jarri zuen hori, eta adierazi zuen beharrezkoa zela esparru politiko berri bat eraikitzea, XX. mendeko erronka handietara egokitutako eskala bat, aukera emango zuena agertu ziren erraldoiekin (AEB, Sobietar Batasuna) lehian aritzeko beharrezko masa kritikoa lortzeko. Esparru politiko horrek demokratikoa izan behar zuen, baina hura pentsatzeko erabili ziren kontzeptuak eskuragarri zegoen adibide bakarrean inspiratu ziren: AEB. Ipar Amerikako federazioak, jakina den moduan, *The Federalist Papers* dokumentuan jasotzen diren aita fundatzaileen eztabaida handiak markatutako hastapenen ondoren, laster ezarri zuen ikuspegi hamiltondarra, eta garaiko nazioarteko gizartean nagusia zen Nazio-estatuaren eredua onartu zuen, neurri handian bakarra zen subiranotasun batekin.

Beraz, federalismo europarrak, salbuespen gutxirekin (20ko hamarkadako gazte inkonformistak, esaterako), Ipar Amerikako kasuan inspiratutako federazio europar bat proposatu zuen. Denborarekin, hala ere, bi ikuspegiek beren oinarriak aldatu dituzte, eta integrazio-prozesuak aurrera egin ahala eboluzionatu dute.

Alde batetik, nazionalismoaren zati handienak onartu du integrazio europarrak estatuen arteko lankidetza-modu indartsuak izan behar dituela, subiranotasuna mugatuko duten betebehar juridikoak barne, gehiago eraginkortasunarekin lotutako gogoetengatik subiranotasuna mugatzeko beharraren benetako konbentzimendu batengatik baino. Hala ere, bereziki 2008ko krisiaren ondorengo garaian eta erakundeek hura kudeatzeko zituzten gaitasunari buruzko zalantzen aurrean, herritar batzuek estatu subirano idealizatu batera itzuli nahi dute. Krisiak eragindako beldurrak eta ziurgabetasunak “kontrola berreskuratzeko” beharrari buruzko ideia sustatu dute, eta, gure testuinguru politiko eta kulturalean, “horren baliokidea da Nazio-estatuaren berreskuratze subiranoa” (Arias Maldonado, 2020: 16).

Bestalde, federalismo europarra eredu ideologiko eta formalagoetatik aldendu da, eta onartu du integrazioa arazo zehatzak konpontzean oinarritu behar dela, eta erakutsi behar duela erabilgarria dela estatuek ezin dutenean beren kabuz eraginkortasunez jokatu. Nolabait, federalismo europar zaharrak ulertu du estatuak arazoak dituela eta horiek egiturazkoak direla, eta horiek ez direla nahikoa federazio europarra justifikatzeko; izan ere, erabilgarria dela frogatu behar du herritar gehienek eta gobernuek hura onartu aurretik.

Egungo testuinguruan, bi krisi handik markatuta (2008-2019 aldiko finantzario eta ekonomikoa eta 2020-21eko COVID-19arena), subiranotasun europarraren kontzeptua agertu da integrazio-proiektua sakontzeko iparrorratz gisa, Europaren erronken konponbide bakar gisa. Gure iritziz, eztabaida hori beharrezko berrikuntza da Europak aurrean dituen erronkei erantzuteko, baina ez da nahikoa, bereziki Errusiak Ukraina inbaditu ondoren 2022ko otsailean. Ziur asko, Europako erakundeek euren boterea handitu beharko dute arlo batzuetan, estatuetako gobernuek behin eta berriro erakutsi baitute ez direla gai erronkei erantzuteko. Hala ere, EBko erakundeen boterea handitzeak, eraginkortasunaren izenean, Europa teknokratiko bat indartu lezake, eta baliteke estatuko subiranotasunaren kontzepzio monistaren mugak kopiatzea.

Horregatik, subiranotasun europarraren eztabaida ezin da mugatu estatuko subiranotasun monistaren egungo nozioa orain aplikatzera Europako eskalan. Subiranotasunaren kontzepzio pluralista jorratuko duen eztabaida sakon bat behar da. Subiranotasun europarrak subiranotasun nazionalek baino eraginkorragoa izan behar du (hori da integrazio europarraren sorreraren arrazoia), eta, gainera, sakontze demokratiko bat ahalbidetuko duen berrikuntza kontzeptual bat ekarri behar du. Puntu hori garrantzitsua da; izan ere, politika europarraren printzipio utziezin bat haren izaera demokratikoa da. Garrantzitsua da hori baieztatzea testuinguru honetan, non demokrazia ugari gainbeheratu diren eta non eskualdeko (Brasil, Turkia, Iran, etab.) eta munduko (Txina, Errusia, India) potentzia batzuek geroz eta modu adierazgarriagoan defendatzen dituzten demokratikoak ez diren balio eta jokabideak.

Demokrazia europarraren erronka da, beraz, nazio-estatuaren subiranotasunaren kontzeptu zaharra birdoitzea, subiranotasun europar berri bat sortu ahal izateko, bateragarria izango dena estatu eta nazioekin; hala ere, horrekin batera esparru politiko solido bat sortu behar du, gai izango dena eraginkortasunez jokatzeko eskala europarrean beharrezkoak diren arloetan.

Xede horrekin, jarraian (2. atala) hausnarketa labur bat egingo dugu subiranotasunaren kontzeptuaren bilakaerari eta subiranotasun nazional bihurtzeari buruz. Subiranotasunaren kontzepzio monista eta pluralistaren arteko kontraesana ere jorratuko da; izan ere, lehenaren garaipenarekin, Nazio-estatuen mundu bat sortu zen, non soilik *demos* bakar baten existentzian oinarritutako demokrazia bat sar zitekeen. Aurrerago (3. atala) ikusiko dugu eredu horren krisi handi batek, bereziki Bigarren Mundu Gerraren ondoren, hainbat berrikuntza sakon eragin zituela Mendebaldeko Europako herrialdeetan. Horren emaitza nagusia izan zen ikuspegi monista hori zalantzan jartzea; izan ere, Europako komunitateen barruan, nazioz gaindiko erakunde baten barruan subiranotasuna partekatzea zekarren eredu bat planteatu zen. Ondoren (4. atala) labur berrikusiko dugu integrazio-prozesuaren historia, eta ikusiko dugu nola, funtsean 60ko hamarkadaz geroztik, hasi zen nazioz gaindikoaren eta gobernu artekoaren arteko oreka zail baten aroa, integrazio-prozesuaren etorkizuna markatu zuena. Jarraian, aztertuko dugu nola sartu den oreka ezegonkor hori krisi sakon batean, funtsean azken hamarkadan, ez delako gai izan krisiari erantzuteko (5. atala). Azkenik, azken atalean, termino politiko eta demokratikoetan berrikuntza bat dakarren erantzun bat emateko beharra planteatuko dugu, subiranotasun europar pluralista baten aldeko apustua eginez.

**2. Subiranotasunetik subiranotasun nazionalera: monismo-pluralismo tentsioa**

Erdi Aroan zehar, munduak trantsizio motel bat bizi izan zuen Jainkoaren hiri unibertsal eta hierarkikotik subiranotasun konpartimentalizatu eta partikularren sistema batera. Aitasantutzak erregeak babestu zituen enperadorearen boterearen aurka, eta ondorioz botere nazionalak sortu ziren. Frantziako erregeak “*rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperato*r” (erregeak ez du aitortzen nagusirik, enperadorea da bere erreinuan) adierazi zuenean, aldi berean bi printzipio ezberdin berretsi zituen: alde batetik, erregeari botere absolutua eman zitzaion bere lurraldean, eta, bestetik, erregearen gaineko *civitas maxima* baten existentzia ukatu zuen (Torres Gutiérrez, 1999:998).

Krisien, ziurgabetasunaren eta beldurraren uneetan berrikuntza politikoaren alde egiten da, eta subiranotasunaren kontzeptuaren historian horren adibide on bat topatzen dugu. Izan ere, XVI. mendeko Europako errealitate sozial, ekonomiko eta politiko asaldatuak erlijio-gerrek eragindako eraldaketa sakonerako baldintzak finkatu zituen. Atal honetan ikusiko dugun moduan, subiranotasuna izan zen etengabeko gerrei amaiera emateko diseinatutako erantzuna; izan ere, bazirudien ezinezkoa zela behin betiko irabazle bat izendatzea (Filibi, 2020).

1517an Luterok bere laurogeita hamabost tesiak ipini zituen Wittenberg herriko elizaren atean, eta hasiera eman zion Erreforma protestanteari. Matxinadaren emaitza nekazari alemaniarren gerra izan zen 1524an, eta hasiera eman zitzaion gerren aro amaiezin bati; 173 urte iraun zuen, 1697ra arte. Gerra bereziki senideen artekoa izan zen Frantzian, eta herrialdea etengabeko gerra erlijioso eta politiko batean murgilduta egon zen 1562 eta 1598 artean. Kaos-testuinguru horretan, higanoten sarraskia eta lau urte geroago, Jean Bodin-ek *Errepublikaren sei liburuak* izeneko liburua argitaratu zuen 1576an, eta, bertan, kontzeptu berri bat aipatu zuen, subiranotasuna, “Errepublika baten botere absolutu eta betierekoa”, Erregearen agintaritza indartzeko xedearekin, bandoen arteko bitartekaritza-lanak egiteko eta ordena eta bakea ziurtatzeko. Subiranotasunaren eta gobernuaren arteko bereizketa gorabehera, beti azpimarratu zuen “agintaritza subiranoak absolutua, betierekoa eta zatiezina izan behar duela” (Andrew, 2011: 77).

1609an, Charles L’Oyseau-k *Traité des Seigneuries* idatzi zuen, nagusitasun politiko motei buruzko tratatu bat, eta argi eta garbi adierazi zuen subiranotasuna estatuaren berezko *Seigneurie* dela, besteekiko desberdina eta nagusia. Bertrand de Jouvenel-en hitzetan, “L’Oyseauk 1609an aurkeztu zuen moduan, subiranotasuna landare indartsua da”; hori ikus daiteke 1614ko Estatu Orokorretan, non subiranotasunaren ideia “erabat nahasten den botere errealaren ideiarekin” (Jouvenel, 2000: 196 eta 189).

Beste gerra zibil baten erdian, kasu honetan Ingalaterran (1642 eta 1651 artekoa), Thomas Hobbes-ek subiranotasun absolutuaren beste zutabeetako bat izango zen liburua idatzi zuen 1651n: Leviatan. Hobbesek kontratu sozial baten eta subirano absolutu baten gobernuaren alde egin zuen, gerrari amaiera emateko eta bakea berrezartzeko. Hobbes zegokiona baino lehenago jaio zen, amak erditze aurreratua izan zuelako Ingalaterrako kostara hurbiltzen ari zen Espainiako armadaren aurreko beldurragatik, eta esan zuen haren bizitza beldurrak markatu zuela. Bizitza osoan zehar ikusi zuen bandoen arteko bereizketa, eta bere lanekin botere bat sortu nahi zuen, gai izango zena guztien arteko gerra amaigabe horri amaiera emateko.

Konponbide iraunkorrik gabe, 1568 eta 1648 artean, toki guztietako gerren erdian, Hogeita Hamar Urteko Gerrak Europa osoa suntsitu zuen beste behin, potentzia nagusiek hartu baitzuten parte. Gerra luze eta izugarria izan zen, eta biztanleria sarraskitu zuen, gosete eta gaixotasun garrantzitsuak eragin baitzituen. Azkenik, potentziek, leher eginda eta elkar suntsitzeko edo nagusitzeko gaitasunik gabe, bakea sinatu behar izan zuten. Baina ez zen izan tolerantzia edo handitasun politikoko ekintza bat, bestearen existentzia onartzeko ekintza soila baizik. Egiatan, Westfaliako Tratatuak “desberdintasunaren benetako aitorpen, esplorazio eta ahokaduraren atzeratzea” formalizatu zuen (Blaney & Inayatullah, 2000: 44).

Prozesu hori oso garrantzitsua izan zen Europako historian, eta gerrak ere prozesu horretara egokitu ziren. Lehenik eta behin, botere zentrala nagusitu ahala, “gerra pribatuak toleratzeari utzi zioten, eta gerrarako gaitasuna unibertsalki aitortzen hasi ziren subiranotasunaren ezaugarri gisa”. Ondorioz, *osagarritzat* jo ditzakegun gerren fase bat egon zen (horien artean sar ditzakegu argi eta garbi erlijio-gerrak); izan ere, jokoan zegoena zen zein unitate izango ziren subjektu politikoak. Aurrerago, *konfigurazioko* gerren bigarren fase bat etorri zen, non unitateen izaera onartzen zen, baina haien lurralde-konfigurazio zehatza finkatu behar zen. Azkenik, lurralde-hurbiltasuna printzipio onartu gisa finkatu zen, gutxienez erdialdeko Europan (Ruggie, 1993:162-3); hala ere, bazeuden salbuespenak, adibidez lurralde kolonialak, eta horiek ekarpen garrantzitsuak egin zizkioten estatu moderno europarraren osaerari (Branch, 2010).

1. XVII. mendeko bi iraultza burges handiek funtsezko aldaketak sartu zituzten subiranotasunaren kontzeptuan, baina aurretiazko elementu batzuk ere mantendu zituzten, eta horiek argi eta garbi gogorarazten zuten XVII. mendetik aurrera eman zitzaion zentzu absolutista (Ferrero eta Filibi, 2004: 10-11). Bazirudien Vienako Kongresuaren (1815) osteko monarkiaren berrezarkuntzak printzipio monarkikoa berrezarri zuela, eta botere-oreka ezarri zuela eskala globalean; horri esker, erlatiboki egonkorra izango zen sistema bat garatu ahal izango zen. Monarkia absolutuen garaia itzaltzen joan zen tentsioek gora egin eta iraultza-prozesuak iritsi ahala, XIX. mendean zehar eta XX. mendearen hasieran. Horrela, pixkanaka erregeak irudikatutako estatuko subiranotasuna nazioak irudikatutako subiranotasun nazionalarekin ordezkatu zen (Ferrero eta Filibi, 2004: 11), eta, nahiz eta nazioarteko ordena egonkor mantendu zen 1914ra arte (Filibi, 2020: 122), Nazio-estatua ereduaren orokortzeak ondorioak izan zituen nazioartean:

*Lotura sinbiotiko bat ezartzen da estatuaren, botere politikoaren erakunde gisa, eta nazioaren, herri subirano baten nortasun politiko eta kultural bereizgarri gisa, artean, eta horrela sortzen da Nazio-estatua, gizartean legitimoa den komunitate politikoaren forma bakarra aro modernoan. Horrela, formula westfaliarrean inskribatutako espazialtasun esklusibista indartzen da: estatuaren lurralde-jurisdikzioko esklusibotasunari nazioaren esklusibotasuna batzen zaio, nortasun politikoaren objektu gisa. Ondorioz, estatuen gizartea nazioarteko gizarte gisa birdefinitzen da, eta elkarri eragiten dioten unitateak gorenekotzat jotzen dituzten interes “subiranoak” defendatzen dituzten komunitate nazional homogeneo bihurtzen dira (Ferrero eta Filibi. 2004: 12).*

Frantziako Iraultzak sakon eraldatu zuen subiranotasunaren kontzeptua, baina haren kontzepzio monistari eutsi zion, eta horrek aukera eman zuen, Nazio-estatuaren eredua garatzearekin batera, XVII. eta XVIII. mendeetako erregimen absolutista zaharrek irudikatu ezin zuten uniformizazioa aurrera eramateko, adibidez masen eskolatze-sistemen garapenarekin. Iraultza amerikarra termino desberdinetan planteatu zen. Lehenik eta behin, iraultza demokratiko gisa ikusi behar dugu, baina baita botere kolonial europar baten aurkako independentzia-gerra gisa ere. Alde horretatik, Europan

XVI. mendean zehar egondako eraldaketa politikoekiko prebentzio logikoa zegoen, baita kontzepzio monisten aurkako erresistentzia ere, eta garrantzia azpimarratzen zen. *The Federalist Papers* dokumentuan jasotzen den kontu horiei buruzko eztabaida zabalean, auzitegi gorenaren hainbat epaitan ikusten den estatu federalaren eta estatu federatuen arteko tentsioaren1 ondorioz pixkanaka ikuspegi hamiltondarra ezarri zen, eta denborarekin garaiko nazioarteko gizartean nagusi zen Nazio-estatuaren eredua onartu zuten, neurri handi batean bakarra zen subiranotasun batekin.

**IV. Taula: Egungo Konfederazioaren ezintasuna Batasunari eusteko**

Ipar Amerikako estatuaren bilakaera horrek iradokitzen du antolakuntza politikoaren eredu bat sortuko zela, eta hori zilegitasun politikoaren kanon eta estandar bihurtuko zela (Hall, 1999). Eredua egonkortzen den heinean, ereduaren imitazioa sustatzen duen eta desbideratzeak zigortzen dituen kontrol sozialaren eredu bat ere egonkortzen da (Hurd, 1999).

XIX. mendean zehar eta XX. mendearen hasieran Europan Nazio-estatuaren eredua orokortu zenean, bizitzako arlo batzuetan presente zegoen estatu bat garatu ahal izan zen (osasuna, hezkuntza...), lehen ez zegoena. Horrek atea ireki zion Industria Iraultzari, eta aldaketa teknologikoa sustatu zuen; hori, halaber, nagusitasun teknologiko eta militarrean islatu zen, eta inperialismoa eta hedapen koloniala eragin zituen munduaren zati handi batean. Aldaketa ekonomikoari esker, estatuak enpresa handiak sortu ahal izan zituen sektore estrategikoetan, berrarmatze-politikak planifikatu eta garatzeko. Politika horiek potentziala zuten gatazka belikoak maila berri batera eramateko. 1914an Europako potentziak hegemoniko izatera eraman zituen ereduaren ondorioz, hiru hamarkadaren eta dena aldatu zuten bi mundu-gerren ondoren, Gerra Hotzaren testuinguru berriak sartu ziren, non jokoan zegoen Europaren biziraupena.

**3. Krisia eta integrazio europarra: subiranotasun klasikoa gainditzea eta nazioz gaindiko metodoa**

Integrazio europarra eta krisiaren ideia berrikuntza politikorako aukera gisa estuki lotuta egon dira hasieratik. Lehen Mundu Gerra lehen ohartarazpena izan zen Europaren gaia beste modu batean jorratzeko. Gerren arteko aldiak, eraldatzen ari zen mundu baten (eta kontinente baten) isla gisa, Europaren eraikuntzari heltzeko tresna berriak bilatzen zituen. Aristide Briand Frantziako Kanpo Harremanetarako ministroak proposatu zuen Europan erakunde federal bat sortzeko Nazioen Elkartearen Batzarraren urteko bilkuran, 1929ko irailean. Horrez gain, Nazioen Elkartea osatzen zuten 27 estatu europarren aurrean horretarako plan xehatu bat aurkezteko konpromisoa hartu zuen. Hori izan zen Briand Memorandumaren jatorria, eta 1930eko maiatzaren 1ean aurkeztu zuten. Elementu original ugari zituen lankidetza handinahi bat artikulatzeko arlo politiko eta ekonomikoan, baina ez zuen jorratzen subiranotasunaren gaia2. Krisi ekonomikoaren, erregimen autoritario eta totalitarioen gorakadak eta Europa eta mundu-mailako gatazka armatu berri baten aukeraren ondorioz, ekimenak porrot egin zuen.

**V. Taula: Europar Batasun Federalaren erregimen baten antolakuntzari buruzko memoranduma**

Bigarren Mundu Gerrak esparru egokia sortu zuen beste testuinguru batean inoiz aurkeztuko ez ziren proposamenak aurkezteko, eta edozein lankidetza motatik harago zihoazen, nahiz eta handinahia izan. 1940ko ekainaren batasun frantziar-britainiar bat sortzea proposatu zen, defentsarako, kanpo-politikarako, ogasunerako eta ekonomiarako erakunde komunekin, beste hainbat neurriren artean (Shlaim, 1974).

**VI.Taula: Batasun frantziar-britainiarraren proposamena**

Ziurgabetasuna ez zen desagertu gatazkaren ondoren, eta Bigarren Mundu Gerraren amaieran horizonte iluna gelditu zen Europa suntsitu eta odolgabetuan; gainera, bereizita gelditu zen, eta are gehiago bereizi zen Gerra Hotzean. Estatu Batuen eta SESBen arteko gatazka nuklear baten aukerak, Europa zelarik eragiketen antzoki probableena, berekin ekarri zuen Hirugarren Mundu Gerra bat ekiditeko beharra agendaren erdigunera, eta horrek berrikuntza politikoa ekarri zuen.

Europaren etorkizunari buruzko eztabaidagai nagusi bihurtu zen, eta elementu berritzaileen bilaketa garai hartako erronkei erantzun ahal izateko betebehar bihurtu zen. Elementu horiek mugimendu federalista europar bizi eta indartsu batean aurkitu ditzakegu, Europaren etorkizuna jorratzen zuena begirada desberdin batekin. Adibide on bat topatzen dugu Hagako Kongresuaren moduko gertakari garrantzitsuetan (1948), non eztabaida baten ondoren arlo kultural, ekonomiko eta politikoko hiru ebazpen onetsi ziren. Lehen nazioarteko erakunde esanguratsua Europako Kontseilua izan zen, non soilik estatu demokratikoak sar zitezkeen (ikus Londreseko Tratatuaren Bigarren Kapitulua3); elementu berritzaile eta garapen praktiko ugari zituen, batez ere giza eskubideen arloan, baina ez zuen jorratzen subiranotasun europarraren kontua (Dayez, 1949).

Mendebaldeko Europako estatu guztiek subiranotasun europarraren kontua jorratzeko eta gobernu arteko lankidetzatik harago joateko erakunde berriak sortzea onartzeko zailtasunak argi eta garbi ikusten dira Europako Erkidegoaren sorrera-prozesu konplexuan. Puntu horretan, berrikuntza Schuman Adierazpenean zehaztu zen, eta haren helburu handinahia zen Europan gatazka beliko berri bat “ez soilik pentsaezina izatea, baizik eta baita materialki ezinezkoa ere”.

**VII. Taula: Schuman Adierazpena**

Proposamenaren ardatza sinplea zen, baina aldi berean erabat berritzailea: subiranotasuna partekatzea sektore mugatu bateko nazioz gaindiko erakunde baten esparruan: ikatza eta altzairua; hala ere, sektorea estrategikoa da gerrarekin eta berrarmatze-prozesuekin duen lotura estuagatik. Metodo horrek arazoaren diagnostiko argia erakutsi zuen, baita konponbide berritzaile bat eta praktikara eramateko beharrezko ausardia ere. Hain zuzen, subiranotasunaren ideia monistak eta nazionalismo oldarkorren garapenak (estatukoak) Europako herrialdeak gerrara eta porrotera eraman zituzten (Filibi, 2020). Schuman Adierazpenak Ikatz eta Altzairuaren Europako Komunitatearen (IAEK) sorrera inspiratu zuen 1952an, eta, defentsaren arloko integrazioan aurrera egin nahi zuen Pleven Planaren porrotaren ondoren, beste bi komunitate (Europako Ekonomia Erkidegoa eta Euratom) 1957an.

Schuman Adierazpenaren izaera berritzailea Europako Erkidegoaren sorreraren funtsezko faktorea izan zen, eta askotan azpimarratzen du literatura espezializatuak. Hala ere, ez da hain ezaguna Bigarren Mundu Gerra amaitu ondorengo urteetan eta IAEK sortu aurretik Europako hainbat herrialdek koordinatutako hainbat erreforma onetsi zituztela beren konstituzioetan, eta subiranotasuna partekatzeko aukera planteatzen zuten nazioarteko erakunde baten esparruan (Brunkhorst, 2016:15).

Adibidez, Alemaniako Errepublika Federalaren Oinarrizko Legearen (1949) 24. artikuluaren arabera, Federazioak legez transferi zitzakeen subiranotasun-eskubideak nazioarteko erakundeetara (lehen paragrafoa), eta “segurtasun-sistema kolektibo eta elkarrekiko batean sar zitekeen bakeari eusteko, eta, ondorioz, subiranotasun-eskubideen mugak baimenduko zituen, baldin eta Europan eta munduko herrien artean ordena baketsu eta iraunkor batera eramango bazuten eta ordena hori bermatuko bazuten” (2. paragrafoa).

Alemaniako Errepublika Federal berriaren konstituzioko originaltasunek neurri handi batean zerikusia dute Estatu Batuen, Frantziaren eta Erresuma Batuaren presioarekin eta eraginarekin. Hala ere, Frantziako Laugarren Errepublika sortu zuen 1946ko Konstituzioaren hitzaurrean adierazten zenez, elkarrekikotasunarekin, bakea antolatu eta mantentzeko beharrezko subiranotasun-mugak onartzen zituen. Aldiz, Erresuma Batua ez zegoen prest subiranotasuna partekatzeko, eta, konturatu zenean seiek aurrera egingo zutela haiek gabe, proiektu alternatibo bat sustatu zuen, Merkataritza Askearen Europako Elkartea (EFTA), integrazio europarrean aurrera egiteko beste modu bat proposatzen zuena, subiranotasuna laga gabe. Erabat gobernu artekoa zen metodo baten porrota egiaztatu ondoren, eskatu zuen Europako Erkidegoan sartzea, eta hori 1973an formalizatu zen (Filibi, 2019: 135).

Britainiarrak ez ziren erakunde berriez fidatzen ez ziren bakarrak, premisa baitzen subiranotasuna partekatzea nazioz gaindiko erakunde batean. Pleven Plana abiarazteak, Jean Monnet-en babesarekin eta Ikatzaren eta Altzairuaren Europako Komunitatearen arrakastak sustatuta, agerian jarri zuen integrazio politikoan aurrera egiteko nahia, baina Frantziaren proposamenez jaiotako Europako Defentsa Komunitateak porrot egin zuen, Asanblea Nazionalak hura berrestearen aurka bozkatu baitzuen 1954an. Charles De Gaulle boterera heltzeak Frantzia bezalako funtsezko herrialde batean (Laugarren Errepublikaren gainbeheraren testuinguruan eta Aljeriako gerrarekin atzealdean) garai gogorrak iragarri zituen Europako Erkidego berrien etorkizunarentzat. Hain zuzen, De Gaulle lankidetza europar handinahiaren aldekoa zen, defentsa bezalako gaietan, baina ez subiranotasuna partekatu behar baldin bazuen. Aulki Hutsaren krisiak eta ondorengo Luxenburgoko Konpromisoak, (modu informalean) aitortzen zuenak, Kontseiluko kide guztien adostasuna (beste modu batean esanda, beto- eskubidea) eskatzea jokoan zeudenean estatuaren funtsezko interesak, une erabakigarri bat definitu zuten integrazio-prozesuaren historian

**VIII. Taula: Luxenburgoko Konpromisoa**

Komunitate europarren arrakasta ekonomikoak estatu berriak erakarri zituen, eta gogoz kontra onartu behar izan zuten subiranotasuna nazioz gaindiko erakunde batean partekatu behar izatea. Lau herrialdek izan zuten hedapen-txandan sartzeko aukera, eta britainiarrek izan ezik, guztiek erreferendum bidez erabaki zuten 1972an. Irlandan (maiatzaren 10ean) eta Danimarkan (urriaren 2an) bozketaren emaitza baiezkoa izan zen, baina irailaren 25ean Norvegian ezezkoa atera zen eta gobernuak Parlamentura Atxikitzeko Itunaren berrestea aurkezteari uko egin zion. Edward Heath-en gobernu kontserbadoreak hauteskundeak galdu zituen 1974an eta Alderdi Laboristak gai horren inguruko erreferenduma egitea zin egin zuen; 1975eko ekainaren 5ean egin zen eta baiezkoak irabazi zuen gehiengo zabalez.

Komunitate europarrak bidegurutzean zeuden hirurogeita hamarreko hamarkadan. Aulki Hutsaren krisiak erakutsi zuen eliteek sektore bat eta herritarren parte bat ez zirela instituzioez fidatzen eta ez zutela beren subiranotasuna nazioz gaindiko erakunde batekin partekatu nahi. Hala ere, britainiarren EFTA bultzatu zuten komunitatearen metodoa ez onartzeko, baina atzera egin behar izan zuten eta komunitatean sartzeko eskatu behar izan zuten; izan ere, garapen ekonomiko handiagoa lortzeko eraginkorra baitzen. Nazioz gaindikoaren eta gobernuartekoaren arteko tentsioak, Europa eraginkor(agoa) eta demokratiko(agoa) lortzeko eztabaidarekin batera, hurrengo hamarkadetako integrazio-prozesua markatu zuten.

**4. Nazioz gaindiko eta gobernuarteko oreka delikatuaren bilaketa**

Integrazioaren historiako ikuspegi konbentzionalen arabera, Aulki Hutsaren krisitik aurrera eta Europako Agiri Bakarraren onespenaren arteko garaia paralisi- eta geldialdi-epetzat jotzen da. Ikuspegi horren arabera, gobernuartekoaren indartzeak erabakiak adostasun bidez hartzea zailtzen zuen 1973an 6 kidetik 9 izatera igaro zen klub handiago batean. Gainera, kide berriak (Danimarka eta bereziki Erresuma Batua) nazioz gaindiko gakoetan aurrera egitearen aurkakoak ziren bereziki. 1974an, Europako Kontseiluaren sorrerak berak (hasiera batean foro informal4 gisa), gure ustez, gobernuartekoa indartzeko nahi ez-disimulatua erakusten du, eta, neurri batean, Kontseiluaren helburu nagusia lausotzeko nahia etorkizuneko komunitateen agenda definitzerako orduan. Laburbilduz, garai hau gobernuartekoaren indartze sakoneko epe gisa aurkezten da, baina ezin dugu ahaztu bi hamarkada horietan aurrerapausoak ere eman zirela (batzuk ez oso ezagunak) nazioz gaindikoaren integrazioan aurrera egiteko. Zehazki, bi gertaeraren garrantzia azpimarratuko dugu: Itunen konstituzionalizazioa eta 1977an Europako Parlamentua zuzeneko sufragio unibertsalaren bidez hautatzeko erabakia.

Europako integrazioak ez zuen berritzeko gaitasuna galdu, baina gure iritziz, nazioz gaindiko erakundearen subiranotasuna partekatzearen ideia ekarpen positiboa izan zen arren demokratikoki, gerora egindako beste berrikuntza batzuk kontuz aztertu behar dira. Horren adibidea da zuzenbidearen bidezko integrazioa eta “Itunen konstituzionalizazioa” komunitateko legezko ordenaren definizioan. Orobat, merezi du gogoraraztea haren bi oinarri nagusiak (gailentasuna eta efektu zuzena) ez direla Itunetan agertzen, eta Auzitegiko jurisprudentzian garatu dira epai batzuetan, 1963an hasitako Vand Gend & Loos kasuarekin. Zehaztasunetan sartu gabe[[20]](#footnote-20), merezi du aipatzea oso prozesu berritzailea izan zela, baina zalantzazkoa zentzu demokratikoan. Zehazki, bereziki trebea izan zen arazo prejudizialaren erabilera herritarren parte-hartze (mugatuko) mekanismo gisa. Horrek baimendu zuen Auzitegiak bere jurisprudentzia garatu ahal izatea eta komunitateko erakundeen jarduteko aukerak zabaltzea.

Auzitegiak Europar Batasuneko barne-merkatuaren funtzionamenduan zuen garrantzian zentratutako eraginkortasun ekonomikoei lotutako arrazoiengatik, eta gobernuartekoaren eta nazioz gaindikoaren arteko oreka konplexuaren barnean kokatzen da (Uncetabarrenechea, 2010: 119-122).

Europako Parlamentua zuzeneko sufragio unibertsalaren bidez hautatzeko erabakiak momentu berezia ekarri zuen Europako integrazioaren historian. Lehenengo hauteskundeak 1979an izan ziren, eta erakunde horrek, momentu hartan eskumen handirik ez izan arren, 90eko hamarkadako erdialdean oso paper garrantzitsua jokatu zuen integrazioaren prozesuaren bultzadan, nahiz eta literatura espezializatuak ez duen beti behar bezala baloratzen. Sufragio unibertsalez hautatutako lehenengo Parlamentuaren zilegitasuna bere agintaldiko punturik gorenera iritsi zen 1984an, Europar Batasunari buruzko Itunaren proiektuarekin (Spinelli Proiektu gisa ezaguna dena). Erronka izan zen gero eta gobernuartekoagoa zen eraikuntza europarraren prozesuan, eta integrazioaren prozesuan sakontzeko beharra indartu zuen:

*“Hori izan zen, zalantzarik gabe, Europako Erkidegoko zilegitasun demokratikoaren laguntza garrantzitsua, eta baimendu zuen instituzio hori proposamen politikorako gaitasuna zuen eragilea bilakatzea. Hala erakutsi zuen 1984an, Europar Batasunari buruzko Itunaren proiektuarekin (Spinelli Proiektua). Gobernuek integrazioaren eta instituzioen inguruko erabateko kontrola zela eta, Spinelli Proiektua esklusiboki testu parlamentario bat sortzean zetzan. Gehiengo zabal batekin onetsi zen: 258 boto alde, 35 baino ez kontra eta 23 abstentzio. Erronka politikoa erabatekoa izan zen: izan ere, Europako Parlamentuak testua zuzenean berretsi nahi izan zuen nazioetako parlamentuen bidez. Estatuetako gobernuek 1985eko Milango Kontseiluan erreakzionatu zuten, itunen berrikuspenak Gobernu arteko Konferentzia bidez egin behar zirela xedatzen zuen artikulua aipatuz, eta berehala Europako Agiri Bakarra onartuko luken konferentzia bat deituz” (García de Enterría, 1995: 12-13).*

Europako Agiri Bakarraren onespenak (1986) eta handik gutxira Maastrichteko Itunak hasiera eman zioten integrazioaren prozesuan nabarmen sakondu zuten aro bati. Esaterako, Itunen erreforma bakoitzean, Parlamentuak gero eta eskumen gehiago lortu zituen, baina aldi berean, gero eta botere handiagoa zuen EB sortzea eragin zuen. Europako gizarteko gero eta sektore gehiagok azken horri mesfidantzaz begiratzen zioten. Integrazioaren sakontzeak ez zuen halabeharrez esan nahi gobernuarteko dimentsioan atzera egin zenik, eta merezi du gogoraraztea Maastrichten lehenengo *opting out* klausula gehitu zela Itunetan. Horrek aukera ematen zion Erresuma Batuari nahi zuenean Ekonomia eta Diru Batasunera gehitzeko.

Integrazio-prozesuaren berezitasunak, Europako instituzioekiko kritiken areagotzearekin batera, eragin du autore batzuek demokraziaren eta eraginkortasunaren dikotomia (faltsua) ezartzea. Integrazio-prozesuaren berezko logikak sortu du egitura instituzional bat, integrazio negatiboa eta ikuspegi liberalizatzailea lehenesten duena, eta integrazio positiboaren ekintzak definitzea zailtzen duena (Scharpf, 2000: 64-96). Justizia Auzitegiko jurisprudentziak sustatutako liberalizatzeko ekintzak derrigortasunezko izaera du, eta aldi berean, denbora luzean zehar, neurri zuzentzaileak hartzeko aukera ia ezinezkoa zen, Kontseiluaren barruko adostasuna eskatzen baitzen. Orain ere, gehiengo kualifikatuaren zabalkuntzarekin, prozesu konplexua izaten jarraitzen du, eta adostasun zabalak beharrezkoa izaten jarraitzen du (Scharpf, 2000: 86). Horri gehitzen badiogu Itunetan edozein aldaketa egiteko estatuen adostasuna behar dela, horrek, bestela esanda, esan nahi du edozein estatu kidek kalte egiten dion edozein aldaketari betoa jar diezaiokeela. Adibidez, eta guztiz egunerokotasunekoa den gai bati erreferentzia eginez, zaila da pentsatzea Irlandak, Luxenburgok edo Herbeherek, esaterako, onartuko dutela Itunetan edozein aldaketa egitea EBk arlo fiskalean paper aktiboagoa eta erabakigarriagoa izan dezan.

Panorama are gehiago korapilatu zen integrazio-proiektuaren orientazioaren aldaketa batekin. Bastiaan Van Apeldoorn-ek azpimarratu du Europar Batasuneko barne-merkatua, eta geroago, Maastrichteko Ituna onetsi ziren garaian, “proiektu konstituzional neoliberala” delakoaren gailentasuna ikus zitekeela horren kontrako bi proiektuen aurrean: sozialdemokrata eta neomerkantilista, hurrenez hurren (Van Apeldoorn, 1998). EABaren eta Maastrichteko Itunen neoliberalismoaren hegemonia ulertzeko faktore garrantzitsua da merkatuen liberalizazioa sustatzen duten jokoaren arauak edo Ekonomia eta Diru Batasuna definitzen den modua Itunetan adierazten direla argi eta garbi, eta soilik alda daitezkeela estatu kide guztiak ados badaude. Aitzitik, kohesio-politikan gertatutako jauzi kualitatiboa (herrialde pobreenei Maastricht eta EABa onartzeko eskainitako pizgarria) nekez eztabaidatu behar da zazpi urtean behin urte anitzeko finantza-esparruan. Testuinguru mesedegarri batean, indar handiagoz negozia dezakete erreforma horiei babesa ematea; izan ere, askotan, erreformari babesa ematea “erosteko” modutzat jo daiteke:

*“… Estatu kideen subiranotasunaren bidez ezarritako Europako Batzordeak dituen politika publikoko tresnek eta Batzordearen eskumenen eta baliabideen murrizketak eragiten dute Batzordea eraginkorra izatea merkatuaren liberalizazioa sustatzerakoan, baina ez gizarte-politika edo enplegua Europa mailan arautzerakoan (…) Kontrara, Batzordeak gutxi aurreratu ditu Europa barneko garraioaren azpiegituren inbertsio masiboak sustatzeko ahaleginak, enplegua sortzeko bitartekoa den arren, bai eta neurri batean beharrezkoak diren finantza-baliabide handiak mugitzeko autoritaterik ez duelako ere. Kohesioa sustatzeko baliabide esanguratsuak dauden tokietan –Erkidegoko egiturazko funtsak– baliabide horiek askoz gehiago funtzionatu dute albo-ordainketa gisa estatu kide pobreenak merkatu bakarrean sartzeko, estatu kideen barruko gizabanakoen, taldeen edo eskualdeen arteko aukera ekonomikoen banatzaile zabalago gisa baino. Bestalde, Erkidegoan araudi murriztailerik ez balego, baliabide horiek urriak izango lirateke estatu kideetako agintari publikoek eskualde- edo gizarte-helburuetarako erabil ditzaketen funts handiekin alderatuta” (Smith, 1999: 128).*

Europako proiektuaren kritika eta erantzunak 90eko hamarkadaren amaieran eta mende hasieran apustu bikoitza ekarri zuten: alde batetik neoliberalismoaren hegemoniaren indartzea EBko politiketan, eta bestalde, herritarren parte-hartze mugaturako irekiera, erkidegoko agendako gai nagusiak aldatzeko aukerarik ematen ez zuena (Uncetabarrenechea, 2010: 128). Europako herritarren sektore zabalen artean kritikak areagotu ziren, bereziki mendeko lehenengo hamarkadan zehar, eta oso modu argian islatu zen Europako Itun Konstituzionalaren berrespen-prozesuan zehar Frantzian eta Herbehereetan 2005ean egin ziren erreferendumen emaitza negatiboan.

**5. Europako integrazioaren gobernuarteko izaeratik poli-krisira: duela gutxiko bi krisiei (2009 eta 2020) emandako erantzun ezberdinak**

Europak 2009ko krisiari emandako erantzunak nahigabe sakona utzi zuen, izan ere, ez baitzen demokratikotzat eta eraginkortzat hartu. Hori horrela, Nazioarteko Diru Funtsa (NDF) kanpo-eragiletzat hartu zen, zailtasun handiak zituzten euroaren periferiako herrialdeen diziplina-prozesuan aktiboki parte hartu beharko lukeena. Troika hitzak jatorriz zuen esanahia galdu zuen Europako integrazioko adituen artean; EBko Kontseiluko txandakako presidentetzarekin lotutako esanahia galdu zuen, eta oinarrizko eragiletzat hartzen hasi zen krisiari erantzuna emateko orduan. Horretan Europar Batasuneko funtsezko bi erakundeek ere parte hartu zuten (Europako Batzordea eta Europako Banku Zentrala), eta gerora nazioarteko erakundea batu zitzaien (NDF). Nazioarteko Diru Funtsa ortodoxiaren bultzatzaile zurrunaren papera jokatzera deitua izan zen argi eta garbi. Nolanahi ere, NDFak 80ko eta 90eko hamarkadetan krisiari emandako erantzunak paradoxikoa dirudi, Europako Batzordea eta Europako hainbat gobernuk baino elkarrizketarako joera eta malgutasun handiagoa izan zuelako. Honi gehitzen badiogu Cameron-i Brexitaren aurreko garaietan emandako kontzesioak, horrek guztiak nahigabe handia sortu zuen Europako herritarren sektore handi batean, baita Europako Parlamentuaren barruan ere, izan ere, kritika eta aurkakotasuna adierazi zituen argi eta garbi.

Europa eraikitzeko modu horrek (teknokratikoa, neoliberala eta gobernuartekoaren dimentsioaren etengabeko indartzearekin) bere muga guztiak agerian utzi zituen Brexitaren ondoren, eta gako ziren instituzioak (Europako Parlamentua, esaterako) sakoneko aldaketa baten beharra defendatzen hasi ziren 2009ko krisiaren aurrean. Europak euroaren periferiari dagokionez izan zuen jarreraren kritika geroz eta ageriago geratzen hasi zen eta Juncker, 2019ko urtarrilaren 15ean, euroaren hogeigarren urteurrenaren harira egindako Europako Parlamentuko saio bateko diskurtso batean, atsekabetuta agertu zen Greziako krisiaren aurrean izandako elkartasun “urriagatik” eta azpimarratu zuen Grezia “iraindu genuela” [[21]](#footnote-21).

Europako krisian berriz pentsatu behar dugu, demokraziaren oinarrizko kontzeptuak aldaketa politiko sakonak bizitzen ari diren Europar Batasunaren eta mundu globalizatuaren errealitate berri eta konplexuaren testuingurura egoki daitezen (Innerarity, 2017: 11-12). Ia ezinbestean demokrazian pentsatzeko joera dugu estatua funtsezko esparrutzat hartuta, baina, krisiak eta ziurgabetasunak markatutako testuinguru globalean, demokrazia beste gako batzuetan oinarritua birpentsatu behar dugu. Era berean, eraldaketa politikoa sustatzeko aldaketa eta ausardia izateko garaia da. Ez da nahikoa pentsatzea Europa eskala egokia dela krisiari erantzun eraginkorra emateko (post)pandemiak markatutako testuinguruan. Demokraziari buruzko eztabaida eraginkortasunaren izenean sakrifikatzeko tentazioak ez bata ez bestea ez dugun errealitate batera eraman gaitzake.

Ongizate Estatuaren Urrezko Garaiko demokrazia subiranoen idealizatutako testuingurura itzultzea ezin da ekidin arrazoi ezberdinengatik. Puntu honetan, oztopo nagusietako bat da enpresa multinazional handiek eta inbertsio-funts ezberdinek menderatutako mundu batean bizi garela, eta horiek munduko ekonomia politikoaren errealitatea eraldatzen dutela beren interesen defentsaren alde (Picciotto, 2011). Horren ildotik, Habermas-ek ohartarazten du arriskutsua izan daitekeela “erregimen teknokratikoak ugaritzen ari direla oraindik ere, gobernantzaren etiketa inozoaren pean, nazioz gaindiko agintariek ere legitimazio demokratikoaren iturriak arrakastaz aprobetxatzen ez dituzten bitartean. Demokraziaren nazioz gaindikotasuna atzeratzen ari da” (Habermas, 2015: 57).

Denboran atzera egiteak, koronabirusaren (osteko) testuinguruan maila guztietan planteatutako erronka, arrisku eta ziurgabetasunen aurrean babesleku gisa balioko duen subiranotasunaren ideian babesa bilatzeak, segurtasun-sentsazio faltsua ematen du. Horrekin guztiarekin, eta hurrengo atalean ikusiko dugunez, ez da nahikoa estatuko subiranotasunetik europarrera pausoa emate hutsarekin; horrez gain, funtsezkoa da subiranotasun europar pluralistaren ingurunea definitzea.

Europar Batasunak zein estatu kideek pandemiaren kudeaketan agerian utzitako ondorioak eta ahuleziak duela urte batzuk pentsaezinak ziren eztabaiden garapena ahalbidetu dute. Europak egungo krisiari eman dion erantzunak ez die gure itxaropenei erantzunik eman (hala nola eurobonuei dagokionez), eta guztiz desberdina izan da, urte anitzeko finantza-esparru berriaren onespenean ikusi dugun bezala (2021-2027), bai eta EB pandemiatik berreskuratzeko tresnan ere (Next Generation EU). Aurrekontu berri horrek guztiz berritzaileak diren elementuak eskaintzen ditu aurrekoekin alderatzen baditugu, eta datozen urteetan erabakigarriak izan daitezkeen neurri positibo eta solidarioagoak hartzeko oinarri sendoagoa eskaintzen du (Crowe, 2021). Hala ere, ez dugu gutxietsi behar mundu korporatiboak epe labur, ertain eta luzean joka dezakeen papera beren interesekiko mesedegarria den nazioarteko gizartea diseinatzerakoan. Gero eta zalantza gehiago dituen testuinguru batek estatuen ahulezia nabarmendu dezake, eta aipatutako mundu-mailako talde korporatiboen interesentzat mesedegarriagoa izan daiteke.

Azken finean, etorkizunean aurre egin beharreko funtsezko erronketako bat publikoarena den arren, EB ez da estatuaren itzulerarekin nahastu behar; izan ere, COVID (osteko) testuinguruaren erronka itzelei erantzuteko estrategia okerra baita. Europako testuinguruan eta geopolitikaren planoan, Europako estatuak (baita handienak eta boteretsuenak ere) txikiegiak dira mundu-mailan rol garrantzitsua jokatzeko.

Hau da, krisi sakoneko testuinguru batean gaude, eta gertatzen diren eraldaketek eta berrikuntzek ez dute zertan positiboak izan demokraziari dagokionez. Ziurgabetasunak eta beldurrak markatutako egoera honek demokrazia-maila globalean termino demokratikoetan atzerakada ekarriko duten ekosistema global bat ematen digu, izan ere, segurtasun eta eraginkortasunaren izenean, horiek sakrifikatuko dituzten “konponbide” autoritarioak garatuko baitira. EBren testuinguruan, arrisku hori txikiagoa da, baina egon badago. Neurri batean, iraganari begiratzeko tentazio bikoitza dago: alde batetik, EBren bazterreko egoera alde batera uztea edo txikitzea estatuan babesteko helburuarekin eta 50eko edo 60ko hamarkadako Mendebaldeko Europara ustekabean itzultzeko itxaropena izatea; bestalde, metodo teknokratiko zaharra partzialki berreskuratzearen alde egingo litzateke, eraginkortasunaren aldeko apustu garbia eginez, subiranotasunari eta demokraziari buruzko eztabaida gogaikarriak saihesteko. Hurrengo atalean ikusiko dugunez, ez da nahikoa subiranotasun europarrari buruzko eztabaida planteatzea soilik oinarri pragmatikoak kontuan hartuz, izan ere, aipatu berri dugun bigarren tentazio horren formulazio landuagoa eta sofistikatuagoa baita. Gure iritziz, bi jarrerak okerrak eta kaltegarriak dira. Momentu honetan, eztabaida demokratikoari heldu behar diogu eta, hurrengo atalean jorratuko dugunez, subiranotasun europar pluralistaren hausnarketa ezartzen da demokraziaren eta eraginkortasunaren arteko oreka egokia lortzeko formula gisa.

**6. Erantzun demokratiko eta eraginkorra: subiranotasun europar pluralistarantz**

Krisia beti izan da hausnarketa eta berrikuntza politikorako sustagarri boteretsua. Aldez aurretik ikusi dugun moduan, Europako integrazioaren hasierako oinarria izan zen estatuko subiranotasuna partekatu behar zela. Robert Schumann eta Jean Monneten proposamen frantsesaren oinarrizko ezaugarria zen hori. Zalantzarik gabe ohiz kanpoko berrikuntza izan zen. Gobernu frantsesaren proposamenak (Schuman Adierazpena) hau da, subiranotasunak partekatzeko proposamenak, Jean Bodinek 300 urte lehenago irekitako zirkulua itxi zuen. Paradoxa gisa, 1648an erlijio-gerrekin amaitzeko sortu zen kontzeptu bera XX. mendeko gerra nazionalisten eragiletzat jotzen da 1948-1950 urteetan (Filibi, 2020: 123).

Alde batetik, Europako integrazioak baimendu zuen subiranotasun europarraren inguruan hitz egitea, hau da, Europako lurralde-estatu modernoetan sortu zen kontzeptua eskala zabalago batean aplikatzea, eraginkorragoa izan zitekeena Europako estatuak bakarrik lantzeko gai ez ziren zenbait arazo konpontzeko orduan: izan bakea bermatzea edo gero eta nazioartekoagoa zen merkatuaren funtzionamendua egoki erregulatzea. Horren haritik, “Europako Estatu Batuei” buruz hitz egiten hasi ziren zenbait autore aipa daitezke, Amerikako Estatu Batuei aipamen argia eginez. Horren adibide argia Albert Dayezen artikuluan ikus dezakegu, zeina *Le Phare Dimanche* aldizkarian 1949ko abuztuaren 7an argitaratu baitzen. Testu horrek, *A quand la ‘souveraineté européenne’?* (Noizko “subiranotasun europarra”?) izenekoa, adierazten zuen Europako Federazioa sortzeko aukera bakarra zela gobernuek beren subiranotasuna guztien artean partekatzea, Europa mailako subiranotasuna sortzeko (Dayez, 1949). Zalantzarik gabe, berrikuntza handia zen subiranotasunaren testuingurua aplikatzen zuelako; izan ere, ordura arte estatu-esparrura mugatuta egon baitzen Europako eskalan, baina subiranotasunari buruz zegoen ikusmoldea ez zen estatuen artean zegoenarekiko hain desberdina, eskala handiago batean aplikatzea baino ez zen kontua.

Hala ere, integrazio-prozesuak aurrera egiten zuen heinean eta estatuek geroz eta subiranotasun gehiago partekatzen zuten heinean, kezkak eztabaidagai berri bat sortu zuen. Estatuetako gobernuek ez zuten erronka askori beren kabuz aurre egiteko gaitasunik, eta ulertzen zuten beren subiranotasuna partekatuz gero, tresna eraginkorragoa bihur zitekeela. Europako instituzioen botere gero eta handiagoak Europako herritarren zati handi baten kezka eragin zuen, bereziki Maastrichteko Itunaren onespenaren ostean. Maastrichteko Itunarekiko Danimarkaren ezak eta Frantziako bai estuak agerian utzi zuten eta gaurkotasunean ipini zuten EBko gabezia demokratikoaren auzia gaiari buruzko literatura espezializatuan. Arazoa mende honetan larritu zen Batasuneko instituzioak beren eraginkortasuna galtzen hasi zirenean, bereziki 2009ko krisiaren ostean. Botere subiranoaren kontzepzio monistaren kritikak ez dira berriak. John Gerard Ruggie-k (1993) adierazi zuen modernitate politikoaren ezaugarrietako bat ikuspuntu bakarra dela, hau da, boterea subjektibotasun bakar baten ikuspegiarekin bat datorrelako ustea. Europako integrazioaren berezko bizipenak subiranotasunaren inguruko ikuspuntu kritikoa garatzen lagundu zuen. Beraz, MacCormick (1999), Bellamy eta Castiglione (1997), edo Walker (2003) autoreek, besteak beste, 90eko hamarkadan subiranotasunaren berezko oinarri epistemologiko eta kontzeptualak zalantzan jarri zituzten, bereziki Europako integrazioaren eremuan. Orobat, MacCormickek 1993an adierazi zuen Europar Batasun sortu berrian estatu kideentzat Batasunaren subiranotasun esklusiboaren aukera bezain onartezina zela estatu kideentzat subiranotasun bakarra estaturena zela onartzea. Bestalde, subiranotasunaren ikuspegi monistak ez ziren 90eko hamarkadako Europako integrazioaren egoera azaltzeko edo ulertzeko gai:

*“Agerikoa da Mendebaldeko Europako estatuak ez direla estatu subiranoak. Horietako bat ere ez dago barruan erabiltzen den botere guztia, bai politikoki bai legala, barne-iturri hutsetatik eratortzen den egoeran. Era berean, ez da egia politikoki zein arauz egikaritzen den botere guztia Europako Erkidegoko organo batek edo gehiagok egikaritzen dutela, edo haien bitartez, edo haien emakidaren bidez” (MacCormick, 1993:16).*

Subiranotasunaren ikuspegi monista zalantzan jartzeak, 90eko hamarkadako Europako integrazioaren garapenak ikusita, hortik harago joaten lagundu zuen. Subiranotasunaren ikuspegi tradizionalak bi modutan kontzebitu zezakeen EB: edo nazioarteko erakunde gisa, edo estatu gisa, nahiz eta sorrerako lehenengo faseetan egon arren. Bi ikuspegi horiek amankomunean dute ez dutela estatutik kanpoko subiranotasuna kontzebitzen, izan ere, hori, definizioz, ez da banatzen ezta partekatzen ere (Avbelj, 2004: 349). Dagoeneko aipatutako subiranotasunaren ikuspegi tradizionalen ikuspegitik edo subiranotasunaren beraren kontzeptua alde batera utzi beharko litzatekeela uste dutenen ikuspegitik, Matej Avbeljek azpimarratzen du ikuspegi “post tradizionala” deitzen duen horrek dituen abantailak, izan ere, subiranotasun europarra ikuspegi pluralistatik birdefinitzean datza (Avbelj, 2004: 353-359). Bere kontzepzioaren arabera, EB “estaturik gabeko federazioa izan zitekeen: batasun bat”, “hogeita zazpi Estatu subiranoz osatutakoa” eta “funtzionalki subiranoa dena nazioz gaindiko mailan” (Avbelj, 2020: 301). Antzeko norabide batean, Sophie Heine-k subiranotasun europarraren eta federalismoaren arteko harremanaz hitz egin zuen, eta adierazi zuen bikote hori beharrezkoa zela agentzia politikoa berreskuratzeko, jarduteko gaitasun eraginkorra berreskuratzeko (Heine, 2015). Horregatik, adierazten du “ikuspegi euronazionalista batek banaketa artifizialak sortuko lituzkeela “gu” boteretsu baten eta “haiek” debaluatu baten artean, eta era horretan, mota guztietako bazterketa eta bereizketei atea irekiko litzaiekela” (Heine, 2015).

2016ko ekainaren 23an Erresuma Batuan egindako erreferendumaren emaitzak baieztatu zuen botoa eman zutenen % 52k EBtik joatea erabaki zutela. David Cameron lehen ministroak aurretik proposatutako kontzesioek ez zuten ezertarako balio izan, eta “Europa nahieran” ideia horrek, gobernuarteko joera gero eta handiagoarekin, bere muga eta gabezia guztiak erakutsi zituen. Instituzio-mailan, Europako Parlamentuak ez zuen rol aktiboa izan krisialditik ateratzeko, eta, ondorioz, Konstituzio Arazoetako Batzordean, 2016ko abenduaren 20an, dokumentu bat onartu zuen Europar Batasuneko arazoen diagnostikoa eginez eta egin beharreko aldaketen zirriborroa eginez, itunetan aldaketak proposatuz, arazo horiek konpontzeko helburuarekin. Adierazgarria da dokumentu hori Europako Parlamentuko ebazpen gisa onetsi zela 2017ko otsailaren 16ko bilkuran, EBren etorkizuna jorratzen zuten hiru ebazpenen multzo baten barruan: nola atera Lisboako Itunari ahalik eta etekinik handiena, zer aldaketa egin behar diren itunetan eta EBko finantzaketa-kontuak. Argi eta garbi esaten ez zen arren, esanguratsua da dokumentu horrek subiranotasun europarraren nozio inplizitua aplikatzen zuela.

**IX. Taula: Europako Parlamentuaren Ebazpena, 2017ko otsailaren 16koa, Europar Batasunaren egungo erakunde-konfigurazioaren balizjo aldaketei eta doikuntzei buruzkoa**

2017ko irailaren 26an, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak hitzaldi garrantzitsua irakurri zuen Sorbonne Unibertsitatean (Paris), “Europaren aldeko ekimena[[22]](#footnote-22)” izenekoa. Bertan, esplizituki aldarrikatu zuen subiranotasun europarra, eta Frantziako subiranotasunarekin bateragarria zela adierazi zuen. Ia urtebete beranduago, 2018ko irailaren 12an Jean-Claude Juncker Europako Batzordeko presidenteak Europar Batasunaren egoerari buruzko eztabaidan, “Subiranotasun europarraren garaia” izena ipini zion bere hitzaldiari[[23]](#footnote-23).

**X. Taula: Subiranotasun europarraren garaia**

Momentu hartatik aurrera, kontzeptua gehiago agertzen hasi da literatura akademikoan, *paper,* hitzaldi eta artikulu askotan. Adibide gisa, bi *paper* esanguratsu aipa daitezke: alde batetik, Mark Leonard-ek eta Jeremy Shapiro-k 2019ko ekainean

*Strategic sovereignty: How Europe can regain the capacity to act* (Subiranotasuna estrategikoa: Europak nola berreskura dezakeen jarduteko gaitasuna) izeneko artikulua argitaratu zuten. Artikuluan, Sophie Heinek duela urte batzuk azaltzen zuenarekin bat, kontzeptua tresnarik onena dela esaten da Europar Batasunak nazioarteko testuinguru aldakor eta gero eta etsaitasun handiagokoan jarduteko duen benetako gaitasuna errazteko. Kasu honetan, *subiranotasun estrategikoa* izan zen erabilitako kontzeptua (Leonard & Shapiro, 2019). Europako estatuek COVID-19aren egoeran izandako erantzun baldarraren aurrean, beste *paper* batek Europako eskalan aplikatutako subiranotasun kontzeptuaren arrakasta eta garapena erakusten du, bai eta “osasunaren subiranotasunaren“ garrantzia ere (Hackenbroich, Shapiro & Varma, 2020).

Horrenbeste adibideren ondorioz, subiranotasun europarraren kontzeptua erabiltzen jarraituko dela dirudi. Kasu guztietan subiranotasun-gaitasuna Europako eskalan aldarrikatzen da, nahiz eta inork ukatzen ez duen estatuek subirano izaten jarraituko dutela (Heller, 2019). Kontzeptu hori defendatzen dutenen lotura komuna da botere publikoek testuinguru konplexu batean ekite-ahalmena berreskuratzeko gaitasuna, krisi handiak eta aldaketa geopolitiko sakonak gorabehera. Aurreko atalean adierazitakoarekin bat, COVID-19aren pandemiak eragindako krisiari emandako egungo erantzuna 2009an emandakoarekiko oso bestelakoa da, eta geroz eta gehiago onartzen da Europa dela ekintza-eskala egokiena zalantzak markatutako etorkizuneko erronkei aurre egiteko.

Europar Batasuna berriz ere aldaketa-momentu bat bizitzen ari da, eta oraindik ez dago argi zein izango den horren garrantzia. Horregatik, duela gutxi Europako etorkizunari buruzko biltzar bat argitaratu zen urtebeteko atzerapenarekin. Horren hasiera 2020ko maiatzean aurreikusita zegoen, baina pandemiaren ondorioz, ezin izan zen hurrengo urtera arte martxan jarri. 2021eko martxoaren 10ean, Europako Etorkizunari buruzko Konferentziari dagokion Adierazpen Bateratua sinatu zuten David Sassoli-k (Europako Parlamentuko presidentea), António Costa Portugaleko lehen ministroak (Kontseiluko Zuzendaritzaren izenean) eta Ursula von der Leyen Batasuneko presidenteak. Bertan adierazten da "herritarrengan oinarritutako goranzko iritzi-ariketa dela, eta europarrek Europar Batasunetik espero dutena adierazteko aukera izango dutela”. Hala ere, sentsazioak ez dira hasiera batean ziruditen bezain positiboak, eta Europako instituzioen eta gobernuen arteko tirabirek prozesu demokratikoaren emaitza arriskuan jartzen dute, nahiz eta hasiera batean Batasuneko instituzioen, herritarren eta gizarte zibilaren arteko elkarrizketa gisa aurkeztu zen (Aldecoa, 2021).

Laburbilduz, subiranotasun europarrak estatuetako subiranotasunaren eskasia historikoei aurreko egiteko gaitasuna du, betiere estatuko subiranotasun monistaren eredu zaharra eskala geografiko eta politiko europarrera eramaten ez bada. Horretarako, subiranotasunaren ikuspegi pluralista garatzeko nahia sortu beharko litzateke, eta horrek ez du esan nahi Batasunari jarduteko gaitasun handiagoa emateko estrategia diskurtsibo hutsa denik aldi berean termino demokratikoetan funtsezko aurrerapen bati heldu gabe. Subiranotasun europarrak, maila kontzeptualean, nabarmen irekitzen du Europako demokrazia aberasteko aukera, baina hori soilik posible izango da gai hau agendaren parte bihurtzen bada eta hasiera-hasieratik serio hartzen bada.

**Sakontzeko:**

Aldecoa, F. (Zuz.) (2021). *La Conferencia sobre el Futuro de Europa en Marcha. Una visión desde el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.* Los Libros de la Catarata.

Arias Maldonado, M. (2020). *Nostalgia del soberano*, Los Libros de la Catarata.

Filibi, I. (2008). *Europar integrazioa eta supranazionalitatea* Auñamendi Enziklopedia.

Filibi, I. (2019). Federalismo y regionalismo en Europa: ¿hacia qué camino político camina la UE?. *Cuadernos Europeos de Deusto,* 60 125-156.

## Herrien Nazioarteko Biltzarra (HNB): herri-mugimenduak koordinatzeko nazioarteko proposamena

Leire Azkargorta eta Unai Vázquez

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

**LABURPENA**: Mundu-sistema kapitalistan bizi gara; zehatzago esanda, duela bost mende Europa mundu osora hedatzen hasi zen mundu-sistemaren ondoriozko sisteman, globalizazio neoliberalean. Sistema horren arauen arabera, zentroa, periferia eta semiperiferia existitzen dira, modu integratuan funtzionatzen dutenak, eta elkarrekiko menpekotasunarekin; beraz, planetan zenbait eskualdek azpigarapen iraunkorra bizi dute, beste batzuek etekin, pribilegio eta kapital-metaketa handiagoak izan ditzaten.

Bestalde, eskualde horietako bakoitzean klase agintariek beren nahia inposatzen diete menpeko klaseei, eta klase-borrokak forma ugari hartzen ditu, lekuan lekuko errealitatearen arabera. Testuinguru horretan, errealitate horri erantzun nahi izaten dioten eragile gehienek, eta horien artean gizarte- eta herri-mugimenduek, Nazio-estatu ikuspegian zentratu ohi dituzte beren borrokak, eta ohikoa izaten da haien plangintzetan nazioarteko ikuspegi estrategikoa urria izatea.

Edonola ere, azken hamarkadetan ikusten ari gara gero eta herritar eta eragile gehiago hasi dela nazioarteko bizitza politikoan parte hartzen. Nazioarteko Foro Ekonomikoen aurrean edota zenbait estaturen arteko gailurretan, finkatzen hasiak dira herritarrek antolatutako gailur paraleloak, eta herri- eta gizarte-mugimenduen nazioarteko egiturek badute dagoeneko 20 urte baino gehiagoko historia. Munduko Foro Soziala, Emakumeen Mundu Martxa edota *La Vía Campesina* mugimenduak erreferente esanguratsuak dira zentzu horretan.

Kapitalismoaren etengabeko krisia bizi dugun garaiotan, munduko biztanleen gehiengoa egunetik egunera txiroago bihurtzen delarik, demokrazia liberala zilegitasuna galtzen ari da maila globalean. Horren aurrean, demokraziaren norabidea birbideratzeko beharra azaleratzen da, gizarte-justizia edo berdintasuna bermatzea ipar.

Hari horri tiraka, lan honetan Herrien Nazioarteko Biltzarraren (HNB edo *International Peoples’ Assembly*, IPA) kasua aztertuko dugu, kontinente guztietako indar aurrerakoi eta iraultzaileak artikulatzeko proposamen herritar berria. Ikusiko dugunez, HNB hainbat helbururi erantzuteko jaio zen, hala nola subiranotasun herritarra lortzea, borroka antiinperialista eta antikolonialaren bidez; emakumeen eskubideak bermatzea, borroka feministaren bidez; demokrazia herritarra gauzatzea, estatu burgesa salatuz; baliabide naturalak defendatzea, enpresa kapitalistek horiek bereganatzearen aurka eginez; finantza-kapitala, paradisu fiskalak eta enpresa transnazionalak deuseztatzea; lan-eskubide duinen eta giza eskubideen alde egitea; eta abar.

Helburuok betetzeko, HNBk planteatzen du mugimendu eta alderdien arteko aliantzaz eta elkarlanaz harago, beharrezkoa dela masa-borrokak artikulatzea ahalik eta herrialde gehienetan, eta masa-borroka horiek indartu ahal izateko, ideien borrokan arreta berezia jarri beharra dagoela. Azken batean, aldarrikapenak maila globalean bateratzeak, herritarren ahotsa goratzeak eta herrien subiranotasunaren aldeko borroka nazioartera eramateak posible egin dezakete nazioarteko harremanak pixkanaka demokratizatzea.

**1. Eragile berriak nazioarteko sisteman**

Informazioaren eta komunikazioren teknologia berriek, hein batean, komunikatzeko botere handiagoa ekarri diete norbanakoei eta gizarte zibilari. Testuinguru horretan, gero eta eragile gehiagok jartzen dute zalantzan *statu quo* kapitalista neoliberala, estatuak nolabaiteko zentraltasuna galtzen ari dira nazioarteko sisteman eta demokrazia burgesa zilegitasun krisi sakona jasaten ari da.

Beraz, nazioarteko harremanen ikuspegi berri baten aurrean gaude: Herri Mugimendu Transnazionalak (HMT) eta Gobernuz Kanpoko Erakundeak (GKE) nazioarteko sisteman eragile berri gisa agertzen dira, Estatu ez diren eragile garrantzitsu gisa. Era berean, nazioarteko antolaketa modu berriak sortzearen lekuko gara, eta ikusten ari gara horietariko asko ez datozela guztiz bat kapitala metatzeko edo nazioarteko egiturak legitimatzeko logikarekin.

Mundu-sistema kapitalista eta globalizatuan demokrazia da galtzaile nagusietako bat; hori kontuan izanik, nazioartean praktika demokratikoan sakontzeko moduak bilatuko ditugu, eta ikusiko dugu Herri Mugimendu Transnazionalak tresna eraginkorra izan daitezkeela bide horretan. Ildo horretatik, ikuspegi deskribatzailea eskainiko dugu, ikerketa militantetik planteatuta, eta HMTen adibide bat aurkeztuko dugu proposamen zehatz gisa: Herrien Nazioarteko Biltzarra (HNB).

Latinoamerikako eta, oro har, Hegoalde Globaleko herri-mugimendu garrantzitsuetatik datorren ekimena da HNB, eta mundu osoko ezkerraren eremu zabal bat artikulatzen du maila globalean, askotariko herri- eta gizarte-mugimendu, sindikatu eta alderdi politikoen artean. Sortu zenetik, nazioarteko esparru politikoan herritarrek parte hartzeko moduak bultzatu nahi izan ditu, nazioarteko elkartasun-kanpainen bidez edota diskurtsoak eta borrokak bateratzen lagunduko duten tresnak sortuz.

Tresna horien artean ditugu, batetik, mobilizazio bateratuak egiteko proposamenak eta, bestetik, ideien borroka aurrera eramateko ekimenak, hala nola formakuntza politikoa ematen duten herri-eskolak, komunikabide alternatiboak eta ikerketa sozialerako institutu bat, mundu osoko mugimendu herritar eta askatzaileen zerbitzura dagoena. Proposamen horien guztien helburua da, gure ustez, herritarren parte-hartzea kontrabotereko borroka lokaletatik eta partikularretatik artikulatzea eta, horretarako, indar koordinatu eta kontrahegemonikoa sortzeko ahalegina egitea, Gramsciren terminoetan, betiere sistema kapitalista legitimatzen duten diskurtso eta ideologiak ahultzeko eta aldi berean herrien askapenerako prozesuak bultzatzeko.

Ezin da ahaztu zerbait erori ahal izan dadin beste zerbaitek bultzatu behar duela. Horretarako boterea behar da, edo kasu honetan kontraboterea, eta horretarako ezinbestekoa da hegemonia berria sortzea. Horretan, funtsezko zeregina dute gizakiak berak, pentsamendu kritikoak eta pentsamendu hori gizarte zibilaren antolakuntzara bideratzeak. Marxek eta Engelsek (1973) ere nabarmendu zuten gizarte zibila dela historiaren benetako etxe eta agertokia, eta zein zentzugabea den aurretiko ikuskera historikoa; izan ere, harreman errealei kasurik egin gabe, ikuskera horrek Estatuaren ekintzei baino ez die begiratzen, bere muga guztiekin.

Bestalde, lan honetan erabiliko dugun terminologiaren aldetik, *herri-mugimendu* terminoa lehenetsiko dugu *gizarte-mugimendu* terminoaren aurretik, ulertzen baitugu gizarte-mugimenduek sektorekako problematikei erantzuten dietela, hots, borroka sektorial edo puntualak lantzen dituztela (Gil de San Vicente, 2008). Guk, kontrara, ikuspegi integral, estrategiko eta iraunkorra duten mugimenduak aztertuko ditugu batez ere, “unean uneko muga estuak gainditzen dituztenak” (*ibidem*), hots, herri-mugimenduak. Hori dela eta, *Herri Mugimendu Transnazional* edo HMT terminoa erabiliko dugu, ohikoagoa den *Gizarte Mugimendu Transnazional* edo GMT terminoa baino.

Aztertuko ditugunak, gainera, transnazionalak izango dira, hots, “nazioz gaindikoak, herrialde edo unitate nazionalak, hau da, giza-taldeak, konektatzean espazio sozial bat osatzen duten horiek. Eremu sozial hori, normalean *transnazional* esaten zaiona, lekuan lekuko, eskualdeetako eta herrialde desberdinetako gizarte-mugimenduen arteko lotura sinboliko eta sozialek osatzen dute” (Bohórquez, 2011).

Izan ere, herri-mugimenduak sortzea eragin zuten egiturazko prozesuak mundu-mailakoak izan dira hasieratik, baina antolakuntza-erantzunak, duela gutxi arte, estatuen mailara mugatu dira (Arrighi, 1999). Hala, gutxi gorabehera duela hiru hamarkada hasi ziren Herri Mugimendu Transnazionalak egituratzen, batez ere globalizazioaren aurkakoak, arazo globalei erantzun globalak eman ahal izateko.

Lan hau termino horietan planteatzeko arrazoia, batez ere, zera da: termino horietako batzuk ez direla oso ugariak akademian. Ikusten dugu, halaber, marxismoak hasiera-hasieratik landu dituela herri-mugimenduak ikuspegi globaletik, nahiz eta ez dituen Herri Mugimendu Transnazionalak kontzeptu gisa garatu.

Autore ugari bat datoz esatean beharrezkoa dela, mundu-sistema kapitalista eta globalizatuan, herri-mugimendu iraultzaileek bat egitea nazioarteko sistemaren egiturak errotik aldatzeko, baina kostatu egiten zaie proposamen horren praktika zehatzak aurkitzea. Guk hutsune horretatik egin nahi dugu ekarpena, iruditzen baitzaigu Herrien Nazioarteko Biltzarra dela azken urteotan norabide horretan egin den proposamenik esanguratsuena.

Gauzak horrela, lan honen helburua izango da internazionalismo herritarraren beharra azpimarratzea, eta aldarrikatzea elkartasunean oinarritutako nazioarteko harremanak sortu eta elikatu beharra dagoela, leku bakoitzeko askapen prozesuari babesa emango diotenak. Izan ere, ulertzen dugu mundu-sistema kapitalistari soilik tokian toki edo maila nazionalean erantzuteak ibilbide laburra izan dezakeela.

Hala, ziur gaude nazioarte mailan artikulatutako herri-mugimenduek laguntzen dutela sakontasun demokratikorako agertokia eraikitzeko baldintzak sortzen, edota demokrazia burgesari kontrajarritako demokrazia sortzen laguntzen dutela, *demokrazia erreala* edo *egiazko demokrazia* dei genezakeena, hain zuzen.

Beraz, besteak beste, honako hauei jarriko diegu arreta: gizarte zibilak historiaren norabidea aldatzeko izan dezakeen zereginari; parte hartzeko politikak, askatasunek edota interes publikoak nazioarteko sisteman har dezaketen tokiari; eta gizarte zibilak eguneroko bizitzaz kontzientzia hartzeko dituen aukerei, horri buruzko erabaki integralak hartu ahal izateko.

Azken finean, saiatuko gara ikuspegi bat ematen oinarriko lana nazioartean antolatzeak duen garrantziari buruz, eta Herri Mugimendu Transnazionalek (hala nola Herrien Nazioarteko Biltzarrak) herritarrek nazioarteko eremu politikoan parte hartzeko espazioak eskaintzeko duten aukerari buruz, betiere kontraboteretik eta hegemonia berria sortzeko asmoz.

**2. Demokrazia Mundu-Sisteman**

Ohikoa da demokrazia -Nazio-estatuaren terminoetan pentsatzea, herrialde jakin bateko gobernuaren lana balitz bezala estatu horretako erakunde “demokratikoak” egoki erabiltzea herrialde horretako demokraziarako baldintza egokiak bermatzeko. Ikuspegi estatuzentrikotik, Estatuan zehazten dira biztanleen bizitza baldintzatzen duten funtsezko alderdiak.

Halaber, Nazioarteko Harremanen jakintzagaiaren ikuspegitik, Estatuari egokitu izan zaio mendez mende nazioarteko harremanetan subjektu nagusia izatea; Estatua izan da bere lurraldean bizi den gizartearen nazioarteko ordezkaria eta geopolitikan eragile nagusia.

Hala ere, ondo ezarritako globalizazio neoliberalean bizi garela ulertzen badugu, gero eta interkonektatuago dagoen mundu batean, non estatuek elkarrekiko duten menpekotasuna inoiz baino nabariagoa baita, ikusten dugu Estatuaren subiranotasuna zulatzeak eragin duela Estatuaren boterea haren mugak gainditzen dituzten instantzia pribatuetara pasatzea, hala nola finantza-merkatura, enpresa transnazionaletara edota konpainia handietara. Hartara, ikusten ari gara gobernu teknokratak gero eta ohikoagoak direla eta, hauteskunde bidez bideratutako eskaera demokratikoei erantzun ordez, estatu-legeriak aldatzen ari direla, kapital pribatuaren interesak defendatzeko.

Hori guztia nazioarteko sistema integratu batean gertatzen da, *mundu-sistema* esan dezakegun horretan, Immanuel Wallerstein soziologoaren terminoa erabiliz gero (2005). Izan ere, XV. mendeaz geroztik planeta osora zabaltzen hasi zen mundu-sistema europarraren oinordekoa da gaur egun indarrean dagoen mundu-sistema globala, hain zuzen, eta horixe da pasa den mendeko 90eko hamarkadatik aurrera mundu osoan behin betiko finkatutako globalizazio kapitalista neoliberalaren oinarria (Moghadam, 2019b).

Mundu-sistema kapitalista horren arauen arabera, zentroa, periferia eta semiperiferia existitzen dira, modu integratuan funtzionatzen dutenak, eta elkarrekiko menpekotasunarekin; beraz, planetan zenbait eskualdek azpigarapen iraunkorra bizi dute, beste batzuek etekin, pribilegio eta kapital-metaketa handiagoak izan ditzaten.

Globalizazio neoliberalean, munduak modu integratuan funtzionatzen du, estatu guztiek dute beren rola estatuarteko sisteman, elkarrekiko menpekotasun handia dago eta Mendebaldeko estatuek edo potentzia garrantzitsuek ezartzen dituzten politika ekonomiko neoliberalak dira nagusi (askotan esplizituki Nazioarteko Diru Funtsak, Munduko Bankuak eta munduaren Mendebaldean edo Iparraldean sortutako bestelako erakunde batzuek ezarriak).

Historian zehar, herrialde indartsuenek (erdigunekoek) hainbat akordio politiko sortu dituzte estatu ahulenen (periferiakoen) ustiatze ekonomikoa errazteko, eta modu horretara bertako baliabideak erauzteko, lanaren nazioarteko banaketa egiteko eta merkataritza beren arauen arabera antolatzeko. Hala, erdiguneko herrialdeak hierarkiaren goiko aldean mantentzen dira eta periferiako baliabideak ustiatzean irabaziak lortzen dituzte. Bestalde, prozesu ekonomikoak eta politikoak ez dira inoiz bereizten, eta ustiatze ekonomiko global eta neokoloniala indartzeko baliabide gisa erabiltzen da kapital politikoa (Balaev, 2012). Horrela lortzen dute erdiguneko eragileek egiturazko desberdinkeria ezartzea eta mantentzea mundu-sisteman.

Egoera horrek herrialdeen arteko dependentzia harreman sakonak eragiten ditu, eta galarazi egiten du semiperiferian eta periferian kokatuta dauden herrialdeek erabateko garapen ekonomikoa burutu ahal izatea, beren biztanleei bizitza-kalitate hobea eskaini ahal izateko. Ramón Grosfoguel autore puertorricarrak azaltzen duenez, ez dago modurik herrialde bakarrak garapen ekonomikoa bere kabuz lortzen duela irudikatzeko. Izan ere, haren barne-mailako politikek baino garrantzia handiagoa du mundu-sisteman herrialde horrek duen posizioak, edota haren dependentzia edo menpekotasun mailak (Grosfoguel, 2003).

Testuinguru horretan, demokrazia burgesak (komunikabide hegemonikoen eta beste tresna ideologiko batzuen bidez) ideia hau transmititzen jarraitzen du: hauteskundeak direla demokrazia bermatzeko tresna nagusia; eta hauteskundeetatik kanpo funtzionatzen duten zapalkuntza sistematikoak ezkutatzen ditu (pobrezia, inperialismoa, patriarkatua edota arrazakeria, esaterako).

Jakina, historian zehar protesta eta proposamen ugari sortu dira hainbat zapalkuntza motari aurre egiteko, nahiz eta “mundu-ekonomia kapitalistako periferiako nazio askapenerako mugimenduek eta erdiguneko mugimendu sozialdemokratek ere ezin izango zuten egin dutena baino aldaketa handiagorik egin, estatuarteko sistemaren *barruan* boterea ziurtatzeko eta erabiltzeko kezka historikoa izan baitute” (Arrighi, 1999).

Benetako sakontze demokratikoa edo, hobeto esanda, demokrazia erreala, zuzena eta herritarra eraikitzea bilatzen bada (demokrazia burgesaren guztiz kontrakoa), ezinbestekoa da nagusi den sistema kapitalista bukatzea, gutxiengo baten (neurrigabeko kapital-proportzioak metatzen dituena) interesa gainjartzen ez duen gizartea eraiki ahal izateko; jendarteak bizitza duina izateko duen eskubide orokorra bermatzeko; jendarteak bere bizitzaren alderdi guztien gainean erabakitzeko duen eskubidea bermatzeko.

Dena den, ezinbestekoa da gure buruari galdetzea nola eraiki daitekeen demokrazia erreal hori, botere- eta erabaki-espazioek estatuen mugak gainditzen ote dituzten eta gaur egun gizarte zibilak ez ote duen horietan eragiteko gaitasunik. Galdera horien aurrean, bistan da ezen, mundu-sistema kapitalistaren oinarriak egiaz eraldatu nahi badira, erantzun eta proposamen guztiak modu multilateralean planteatu behar direla, proposamenok Hegoalde Globalean oinarri sendoa izan behar dutela eta, zalantzarik gabe, klase-borroka izan behar dela giltzarri (genero, arraza, jatorri, erlijio, sexu-orientazio eta ama-lurraren zapalkuntzen aurkako borrokekin batera).

Izan ere, herri-mugimendu modernoak Nazio-estatua sortzearekin batera garatu ziren eta, urteetan, Nazio-estatua izan da haien protesten jomuga nagusia (Della Porta eta Tarrow, 2005), baina globalizazio neoliberalaren hazkundeak jendearen bizitzan duen eragin zuzena kontuan hartuta, inoiz baino beharrezkoagoa da herri-mugimenduek nazioarteko ikuspegia eta izaera hartzea, egoerari erantzun egokiagoak eman ahal izateko. Hala, “ekonomia globalizatzearen eraginak arrazoi unibertsalak dira eragile ez-estatalak mobilizatzeko” (García Segura, 1993).

Ildo horretan, uste dugu gizarte zibilak nazioarteko errealitatean eragiteko eskura duen tresna interesgarria direla Herri Mugimendu Transnazionalak. Sidney Tarrow ikertzaile estatubatuarrak bi HMT mota bereizten ditu argi eta garbi, horien praktika eta helburuen arabera. Alde batetik, HMT *insiderrak* identifikatzen ditu, sistemaren *barruan* jarduten duten mugimenduak, eta *lobby* gisa edo nazioarteko eliteekin lankidetzan aritzen direnak, koaptatuak izan arte. Beste alde batetik, HMT *outsiderrek* (*kanpotik* jarduten dutenak) nazioarteko erakundeen politikei aurre egin ohi diete, eta erakunde horiek existitzea bera ere zalantzan jar dezakete (Tarrow, 2005).

Tokiko eta nazioarteko burgesien interesen mende ez dagoen demokrazia, demokrazia erreala, eraikitzeaz hitz egitea interesatzen zaigunez, lan honetan HMT outsiderretan jarriko dugu arreta, egungo *statu quo*a ezbaian jarri eta indarrean dagoen ordena iraultzeko duten gaitasuna behatzeko. Gainera, Herri Mugimendu Transnazionalak nazioarteko sisteman aritzen diren eragile gisa ikusiko ditugu, baliabideak mobilizatzeko, beste eragile batzuen dinamikan eragiteko eta egiturazko aldaketak gertatzeko baldintzak sortzeko gaitasuna duten eragile gisa, zeinek maila lokala maila globalarekin lotzen baitute.

Demokrazia burgesa eta ordezkaritzako demokrazia-sistema legitimitate-krisi sakona jasaten ari dira eta, beraz, une egokia da herritarrek nazioarteko politikan parte hartzeko moduak bilatzeko, emantzipaziorako eta demokrazia sortzeko prozesu herritarrak maila globalean artikulatzeko. Izan ere, “justizia globalak justizia egin nahi zaien pertsonen parte-hartze demokratikoa eskatzen du, pertsona guztien askatasun bera errespetatu nahi badugu” (Gould, 2014).

*Herri mugimendu transnazionalak* statu quo*aren aurka*

HMTek zenbait baliabide erabili ohi dituzte nazioarteko sisteman parte hartzeko, hala nola “gailur paraleloak, mundu mailako eta eskualdeetako kongresuak, mobilizazioak, etab.” (Echart, 2008), baina asko dira haien helburuak planteatzean agertzen diren erronkak, ulertzen baldin badugu eraldaketak esan nahi duela egiazko demokrazia sortzea, jendarteak bizitzako arlo guztietan erabakitzeko duen eskubidea gauzatzea, kapitalaren metaketa mugagabea eta egiturazko desberdinkeria deuseztatzea, zapalkuntza oro (genero, arraza, erlijio, jatorri eta abarren araberakoa) gainditzea, edota justizia, berdintasuna eta askatasuna moduko kontzeptu abstraktuak egikaritzea.

Bestalde, kontuan hartu beharrekoa da zer nolako erronka suposatzen duen estatuek hainbesteko nagusitasuna izateak nazioarteko sisteman. Gauza jakina da mugimendu eraldatzaile askok Estatuaren boterea eskuratu dutenean horren administrazioa eta baliabideak kudeatzen amaitu dutela, sarritan kapitalismoaren oinarriak zalantzan jarri gabe edo Estatuak mundu-sisteman duen posizioa aldatzeko beste estatu batzuekin aliantza estrategikorik egin gabe. Mugimendu *outsiderrek*, ustez, mundu-sistema kapitalistaren logika mehatxatzen dute, baina zailtasun handiak izaten dituzte alternatiba errealak eraikitzeko.

Horrez gain, askotan sistemak barneratzen dituen hainbat zapalkuntza mota (adibidez, genero zapalkuntza) HMTen baitan ere islatzen da. Besteak beste, “hipermaskulinotasuna funtsezko oinarri ideologikoa da, bai globalizazio kapitalista neoliberalarena, bai ‘erresistenzia’ mota batzuena” (Moghadam, 2012). HMTek, beraz, kanpo- zein barne-mailako erronka eta mugei egin behar diete aurre beren helburuak betetzeko, eta horretarako eskuragarri dituzten tresnez baliatu behar dira *statu quo*ari beraren osotasunean aurre egin ahal izateko.

Tresna horien artean, garrantzia berezia eman nahi diogu hegemonia kulturala lortzeko borrokari, hots, ideien borrokari, eta HMTek borroka horretan izan dezaketen rolari. Antonio Gramsciren lanari jarraikiz, Robert Coxek Nazioarteko Harremanetako teoria berri bat landu zuen, teoria neogramsciarra, hain zuzen. Gramsciren arabera, klase menderatzaileak menderatuen adostasunaz baliatzen dira (indar fisikoaz baino gehiago) gizartearen ordena jakin bat mantentzeko eta zapalduek ere zapaltzaileen interesak defendatzeko (hainbat mekanismoren bidez, hala nola kulturaren bidez).

Teoria neogramsciarrak azaltzen digu, halaber, posible dela hegemonia kultural eta ideologiko berria sortzea, menderatutako klaseek menderatzaileen nagusitasuna onartzeari uzteko bezain indartsua, eta, hartara, gaur egun indarrean dauden botere-harremanak aldatzeko bezain indartsua. Hau da, teoria horrek azaltzen du posible dela zapalduek bloke historiko berria osatzea, ideien borrokaren bidez kontrahegemonia berria planteatuko duena eta ondoren, indar korrelazioaren arabera, kontrahegemonia hori hegemonia kultural berri bihurtuko duena (Cox, 1981).

Zailtasunak zailtasun, Herri Mugimendu Transnazionalek badute, hortaz, ideien borroka horretan eragiteko aukera eta gaitasuna; batzuen arabera, “mugimenduak gero eta erabakigarriagoak bihurtu dira mundu-sistemaren politikan, eta dagoeneko beren arrakastak lortu dituzte” (Arrighi, 1999).

**3. Herrien Nazioarteko Biltzarra (HNB)**

Atal honetan, sarreran adierazi dugunez, Herrien Nazioarteko Biltzarra (HNB) aztertuko dugu, bost kontinenteetako herri- eta gizarte-mugimendu, alderdi politiko eta sindikatu aurrerakoiak eta ezkertiarrak nazioartean artikulatzeko proposamena.

Nondik datorren ulertzeko, joan den mendeko 90eko hamarkadan jarri behar dugu arreta. Izan ere, hamarkada horretan, gizarte-eferbeszentzia garrantzitsua ekarri zuten zenbait faktore metatu ziren.

Sobietar Batasuna erori eta gero, mundu mailako goraldi neoliberalak erantzun sozial sendoa ekarri zuen munduko hainbat txokotan, eta garai historiko horretan bertan sortu ziren gaur egun erreferente diren zenbait Herri Mugimendu Transnazional eta Foro; besteak beste, *La Vía Campesina*, Emakumeen Mundu Martxa eta Munduko Foro Soziala. MFS “neoliberalismoari aurre egiteko eremu politikoa izan zen, eta sektore sindikal, herri-mugimenduko antolakunde, intelektual, ikasle, artista, erlijioso, GKE eta alderdi politiko ugarik parte hartu zuten” (HNBren Nazioarteko Idazkaritza Operatiboa, 2019).

MFSk Belem-en (Brasil) 2009an egin zuen topaketaren barnean, herri-mugimenduko antolakundeen biltzar bat antolatzeko iniziatiba egon zen, ordurako zenbait sektore nabaritzen hasiak baitziren MFS nolabait norabidea galtzen hasi zela, neurri batean GKEak prozesu osoa kontrolatzen eta definizio politiko handiagoa izatea saihesten hasi zirelako eta definizio politiko handiagoa izatea. MFSren barnean herri-mugimenduko antolakundeak sendotzeko iniziatiba hori “Belem-go gutunean” islatu zen, eta, horren ondorioz, Latinoamerika mailan herri-mugimenduen artikulazio kontinentala sortzen hasi zen, gaur egun *ALBA Movimientos* deritzona.

Artikulazio hori sortzeko beharra identifikatu zen, batez ere, honako analisi hau partekatu zutelako: Latinoamerikako azken hauteskunde-garaipenak ez zirela nahikoa egiturazko erreformak lortzeko, “gizarte-desberdinkeriaren aurkako borroka indartzeko, kontinentean sortutako aberastasunaren eta errentaren banaketa sustatzeko, demokrazia herritar eta parte-hartzailearen mekanismoak bermatzeko eta subiranotasun nazionalak indartzeko” (*ibidem*).

Era berean, herri-mugimenduen artikulazio berri horrek ulertu zuen “formakuntza politikoa, herrien arteko elkartasun aktiboa, komunikazio-estrategiak eta oinarriko lana sendotu eta herri-mobilizazioa indartzeko” (*ibidem*) egiten zuen lana funtsezkoa zela kapitalaren indar suntsitzaileari aurre egiteko baina, aldi berean, ez zela nahikoa amerikar kontinentera soilik mugatuz gero. Hori dela eta, ahalegin garrantzitsuak egin zituen bere mugak zabaltzeko eta kontinente guztietako herri- eta gizarte-mugimendu, intelektual eta ekintzaileengana iristeko, hots, gizarte justu eta berdinzale baten alde mundu osoan lanean ziharduten eragileengana iristeko.

Hala, Brasilgo MST mugimenduak (*Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra*) São Paulo estatuan duen ENFF (*Escuela Nacional Florestan Fernandes*) eskolan 2015. urtean antolatutako topaketa batean, Herri Mugimendu Transnazional berria jarri zen abian, zeina Herrien Nazioarteko Biltzarra deitu baitzen, eta Amerikan, Afrikan, Magreben eta eskualde arabiarrean, Asian eta Europan artikulatzen hasi baitzen.

Urte batzuk beranduago, 2019ko otsailean zehazki, HMT berri horrek mundu mailako lehenengo topaketa izan zuen, Caracasen (Venezuela). 87 herrialdetako 181 antolakundetako 500 ordezkari “bildu egin ziren, eztabaidatu eta kantatu egin zuten, kontsignak oihukatu zituzten eta elkartasun iraultzailea sentitu zuten gure planetako herriei itxaropena emateko borroka amankomunean” (Herrien Nazioarteko Biltzarra, 2019).

Herrien Nazioarteko Biltzarrak, bere lana aurrera eraman ahal izateko, hainbat marko eta organo sortu ditu; batzuek funtzio territorialak dituzte, eta beste batzuek, politikoak (nahiz eta, azken finean, elkargune asko egon daitezkeen bi funtzioen artean eta ezin diren erabat bereizi).

HNB egituratzeko dauden organoez gain, HMT horretan ildo zehatz batzuk ere lantzen dira, beste eragile batzuekin batera. Alde batetik, formakuntza politikoa ematen duten eskolen nazioarteko sare batekin lan egiten da. Mundu osoko hezkuntza-proiektu eta eskola ugarik osatzen dute sare hori; besteak beste Brasilen, Argentinan, Haitin, Estatu Batuetan, Tunisian, Ghanan, Hegoafrikan, Nepalen, eta abarretan daude proiektuok, eta sarritan HNBrekin lan egiten dute.

Herri- eta gizarte-mugimenduetako, alderdietako zein sindikatuetako kideei formakuntza politikoa eskaintzeko lan egiten dute eskola horiek, ulertuz formakuntza politikoa prozesu etengabea dela eta hitzaldiez eta tailerrez askoz ere harago doala. Mundua eta haren egiturak sakonean ulertzeko metodo bat eskaintzen dute, ondo baitakite zenbat eta aktibista eta militante formatuagoak izan, orduan eta eraginkorragoak izango direla haien ekintzak, bai maila lokalean, bai globalean.

Beste alde batetik, HNBrekin elkarlanean komunikabide herritar ugari ere aritzen dira. Horien artean daude *Resumen Latinoamericano* (Buenos Aires), *Brasil de Fato* (São Paulo) edota *Peoples’ Dispatch* eta *NewsClick* (New Delhi), besteak beste. Hala, HNBk bultzatu egiten du komunikabide herritarrak sortzea, ahalduntzeko bide gisa, baztertutako klaseek ezarrita dagoen sen onaren aurkako ideia-borroka egin dezaten eta herri-antolakuntza eraikitzeko. Fronte horretan borroka egiteak aukera ematen du, hain zuzen, oinarriko lana indartu eta mundu osoko borrokak areagotzeko.

Ikerketa sozialak osatzen du, azkenik, Herrien Nazioarteko Biltzarrarekin elkarlanean aritzen den beste lan-ildo garrantzitsu bat. *Tricontinental Institute for Social Research* institutuaren barnean, Latinoamerika, Afrika eta Asiako ikertzaileak aritzen dira, “eztabaida eta hausnarketa pentsamendu kritikotik sustatzeko helburuarekin, emantzipazio-ikuspegi batetik” (HNBren Nazioarteko Idazkaritza Operatiboa, 2018). Azaltzen dutenez, ideien borrokan parte hartu nahi dute, eta herri- eta gizarte-mugimenduen eta ezkerreko intelektualen artean zubiak eraiki nahi dituzte, bi norabideetan elkar elikatu ahal izateko (*ibidem*).

*Herrien Nazioarteko Biltzarraren definizio eta praktika politikoa*

Herrien Nazioarteko Biltzarra zer den eta nola antolatzen den ikusi dugu, baina oraindik ikusteke daukagu zertan oinarritzen duen bere jarduera politikoa, hots, bere helburu politikoak nola planteatzen dituen eta horiek lortzeko zer jarduera garatzen duen.

Horretarako, hasteko esango dugu HNB herri-mugimenduko antolakundeen / herri-mugimenduen elkargune bat dela, txapela, munduko hainbat eta hainbat txokotako zenbait antolakunde motak elkarlanerako duten gunea. Bestalde, Munduko Foro Sozialak ez bezala, Herrien Nazioarteko Biltzarrak atea irekita utzi dio alderdiekin eta sindikatuekin lan egiteko aukerari, betiere horiek masa-borroketan oinarrituta baldin badaude eta HNBren oinarri ideologikoak onartzen baldin badituzte.

Aitzitik, ez dauka, printzipioz, Gobernuz Kanpoko Erakundeekin lan egiteko asmorik, egiten duen analisia baita, sarritan, GKE-ek ez dutela mundu-sistema kapitalista eta haren antolamendua zalantzan jartzen, baizik eta, areago, sistema horren hutsuneak betetzera soilik mugatzen direla. Hau da, analisi horren arabera, GKE gehienak (handienak, behintzat) erakunde *insiderrak* izango lirateke, sistema kapitalistaren akatsen ondorioak kudeatzen dituztenak eta egoera iraultzeko perspektibarik ez dutenak. HNBk planteamendu iraultzaileagoa duen heinean, hortaz, ez du interes berezirik GKE-ekin lan egiteari dagokionez.

Hala, HNB gabezia argi bat betetzeko jaio zen. Haren sortzaileek ere identifikatu zuten, Samir Aminek adierazi bezalaxe, “mundu mailako fronte batua” (Moghadam, 2019a) osatu beharra zegoela, dogmatismo eta barne-gatazka handirik gabea; Munduko Foro Sozialak ez bezala, ekintza zuzena bultzatuko zuena, eta Foroak baino manifestu politiko esplizitu eta erradikalagoa izango zuena, eraldatzaileagoa, sistema kapitalista errotik deuseztatu eta sistema berri bat sortu ahal izateko.

Horren ildotik, hainbat planteamendu egiten ditu, bere ekintza guztiak, modu batera edo bestera, honako helburu hauek betetzera bideratuta egon daitezen: subiranotasun herritarra lortzea, borroka antiinperialista eta antikolonialaren bidez; emakumeen eskubideak bermatzea, borroka feministaren bidez; demokrazia herritarra gauzatzea, estatu burgesa salatuz; baliabide naturalak defendatzea, enpresa kapitalistek halako baliabideak berenganatzearen aurka eginez; finantza-kapitala, paradisu fiskalak eta enpresa transnazionalak deuseztatzea; lan-eskubide duinen eta giza eskubideen alde egitea; migratzaileen, errefuxiatuen eta diasporen eskubideak defendatzea eta horiek existitzea eragiten duten arrazoien kontra egitea; munduko preso politiko guztiekin elkartasuna adieraztea; eta fundamentalismo guztien aurka egitea, emantzipazio perspektiba baten alde (HNBren Nazioarteko Idazkaritza Operatiboa, 2019).

Helburu horiek guztiak betetzeko, HNBk planteatzen du herri-mugimenduko antolakundeen eta alderdi politikoen arteko aliantzaz eta elkarlanaz harago, beharrezkoa dela masa-borrokak artikulatzea ahalik eta herrialde gehienetan, eta masa-borroka horiek indartu ahal izateko, ideien borrokan arreta berezia jarri behar dela. Horren adibide, aurreko atalean ikusi ditugun lan-ildo guztiek (eskolek, komunikazioak eta ikerketak), hain zuzen ere, ideien borrokan ekarpen garrantzitsua egiten dute, hegemonia kultural berria sortzearen alde.

Horrez gain, HNBk garrantzi handia ematen dio elkartasun internazionalista artikulatzeari. Hori dela eta, hainbat kanpaina antolatu ditu herrialde, prozesu edota pertsonekin elkartasuna adierazteko, hala nola Palestinako herriarekin, Venezuelako prozesu bolivartarrarekin edota Ola Bini eta Luiz Inácio Lula da Silva militante politikoekin.

Azpimarratu beharreko beste elementu bat da Herrien Nazioarteko Biltzarrak Hegoalde Globalari ematen dion garrantzia. Aipatu berri ditugun lan-ildo guzti horiek, esaterako, mundu-sistemako periferia edota semiperiferiako herrialdeetan daude oinarrituta, eta hori ez da kasualitatea. Hain zuzen ere, inperialismoa eta kolonialismoa dira eta izan dira munduan egiturazko zapalkuntza basatienetariko batzuk, eta ezinbestekoa da zapalkuntza hori jasan duten herriak eta pertsonak izatea lehen lerroan kokatzen direnak, mundu mailako egiturazko aldaketak gauzatu nahi baldin badira.

Jackie Smith ikertzaileak eta bere kideek nabarmendu dutenez, Hegoalde Globalean oinarria duten gero eta mugimendu gehiago daude, bai eta neoliberalismoa salatzen eta ikuspegi alternatiboak eskaintzen dituzten talde politiko eta ekintzaileak ere (Smith, Plummer eta Hughes, 2016). Zalantzarik gabe, HNB joera horren adibide argia da.

Era berean, joera horri jarraikiz, Herrien Nazioarteko Biltzarraren ildo nagusietako bat antiinperialismoa da. Izan ere, 2019ko Caracaseko topaketan hartu zen erabaki nagusia izan zen hurrengo urtea edo urteak ardaztuko zituen lan-ildo komuna inperialismoaren aurkako borroka izango zela, eta horretarako Aste Antiinperialista bat antolatuko zela, aldi berean, mundu osoan. Hau da, erabaki zen antiinperialismoa landu egingo zela, ez soilik kontzeptu teoriko gisa testu idatzietan aipatzeko, baizik eta jendartea aldarri horrekin kalera ateratzeko eta inperialismoaren eraso zuzena jasaten duten herriekin elkartasuna adierazteko[[24]](#footnote-24).(25: KASU: GOI INDIZEA)

Horretarako, Aste Antiinperialistaren ekimenaren barruan, HNBtik espazio zabalago bat sortu da, Biltzarretik kanpo dauden hainbat eragilerekin ere lan egiteko ildo horretan (São Pauloko foroa, *La Vía Campesina*, Emakumeen Mundu Martxa eta Europako Ezkerraren Alderdiarekin, besteak beste). Aste Antiinperialistaren marko berri hori, ideien borrokak duen garrantziaz oso jakitun, bere ekarpena egiten ari da arlo kulturaletik ere, besteak beste mundu osoan posterrak diseinatu eta argitaratzeko ekimenaren bidez[[25]](#footnote-25). (26, KASU: GOI INDIZEA)

Oro har, Herrien Nazioarteko Biltzarrarekin ikus daiteke “aurkakotasuna eta sorkuntza egiteko kultura politiko berriak” (Foran, Gray eta Grosse, 2017) sortzen ari direla, eta ez dela nahitaez egin behar *iraultza* eta *mugimendu sozialen* arteko bereizketarik, HNBren kasuan, behintzat, argi ikusten baitugu bi joerak edo jarduerak elkarrekin bizi direla, “zenbaitek gizarte zibil globala esaten dioten horren barneko jarduera antisistemiko gisa, eraldaketa sozial erradikal edo sistema-aldaketa baten alde” (Modhadam, 2019b).

Horrela, aldarrikapenak maila globalean bateratu eta herritarren ahotsa goratzeak, eta herrien subiranotasunaren aldeko borroka nazioarteko bihurtzeak, horrek guztiak ekartzen du nazioarteko harremanak pixkanaka demokratizatzea. Alde horretatik, HNBk eta HMTek garrantzi handia daukate, tokian tokiko askapen borrokak bateratzea lortzen baitute (beren egituretan ordezkatuta dauden antolakundeen bidez), proposamen ugariren arteko loturak sortzen baitituzte eta ikuspegi globala ematen baitiete arrazoi globalek eragindako borrokei.

Ezin dugu pentsatu demokrazia globalik eraikiko denik tokiko alternatibarik gabe eta, era berean, tokian tokiko alternatibek ez dute zentzurik isolatuta mantentzen badira, ez baldin badago indar horiek guztiak biltzen dituen eragilerik, funtsezko aldaketak bultzatuko dituena mundu-sistema kapitalistaren egituren barnean.

**4. Azken hausnarketak**

XXI. mendearen hasiera honetan, orain arte ezagutu dugun zibilizazioaren krisi sakona ikusten ari gara. Kapitalismoaren krisi ekonomiko sakona da, baina ez soilik ekonomikoa; baita ekologikoa, soziala, etikoa... ere. Ez da erantzun erraza duen krisia. Gramsciren esaldi ezagunak dioen bezala, mundu zaharra hiltzen ari da eta berriak denbora behar du agertzeko.

Baina, zein da mundu berria? Mende honen hasieran hedatu zen esaldi ezagunari jarraikiz, zein da posible den beste mundu hori? Nola antolatu behar da beste mundu hori? Testuinguru horretan, herri-mugimenduek ez dute erabat argi nondik jo behar duten erantzunak aurkitzeko eta, era berean, erantzukizun handia dute beren gain.

Eraldaketarako subjektua nork osatu behar duen oso argi ez badago ere, garbi dagoena da multilaterala izan beharko duela (arazo globalei erantzun globalak emateko), herritarra (egiazko demokraziaren bidean), eta Hegoalde Globalean oinarri sendoa izan beharko duela (erdigune-periferia egiturazko banaketari errotik heltzeko).

Klase-borroka ere aldaketarako oinarri sendoetako bat izango da, betiere nazioarteko ikuspegi batetik planteatuta eta, ahal den heinean, borroka antikapitalistak eta antiinperialistak borroka sektorial ugarien elkarlanerako abagunea eskaini beharko du. Hori bai, borroka batzuk besteen gainetik jarri gabe, eta ulertuta egiturazko zapalkuntza ororen aurkako borroka zilegi dela mundu-sistemako egiturak aldatzerako orduan.

Bestalde, emakumeak gakoa izango dira etorkizuneko edozein iraultzatan (Moghadam, 2019b). “Mugimendu hori sortzea ez da lan erraza izango, eta ‘horizontal’ askoren eragozpenak egongo dira, baita identitate esklusiboko proiektuetan dihardutenenak ere. Baina, orduan, sakabanatze eta zatiketa horrek indartu egiten du, hain zuzen, mundu-sistema kapitalista. Helburu politiko argiak eta helburu horiek lortzeko estrategia bateratua dituen antolakuntza-egitura formalago batek, mundu osoan antzeko ideiak dituzten alderdi politikoekin aliantzak eginez, erronka serioagoa ekar diezaioke gaur egungo mundu-sistemari, eta eskuin muturrak hegemonia hartzea galarazi lezake. Hemen proposatzen den mundu-mailako iraultza feministak, azkenean, beste mundu bat posible egitearen ametsa egia bihur lezake” (Moghadam, 2019b).

Lan handia gelditzen da aurretik, eta HMTek erronka nabarmenak dituzte aurrean, baina aukera handiak ere bai. Elkarri inoiz baino konektatuago gauden garai honetan, mugimenduek zubi horiek elkartasunean oinarrituta eraikitzen asmatu beharko dute, eta munduaren ulerkera eraldatzaileak hedatzen jarraitu beharko dute, ideien borrokaren bidez. Ez dakigu zer-nolako neurria duen zehazki gizarte zibilak mundu-sisteman aldaketak gauzatzeko duen ahalmenak, baina ahalmen hori egon badago, munduko biztanleen gehiengoa gizarte zibilak, txiroek, zapalduek... osatzen duten heinean. Potentzial hori biltzea dagokie HMTei.

Iraultzaren gakoa, berez, ez dauka gizartearen sektore jakin batek ere ez, eta konponbidea ez du borroka-ildo bakar batek ekarriko (soilik borroka feministak, edo klase-borrokak, eta abarrek). Txinparta non eta noiz sortuko den aurreikustea ia ezinezkoa da, edonon piztu baitaiteke, edozein unetan. HMTek, berriz, malgutasun nahikoa izan beharko dute txinparta sortzen denean, horri eusteko, tentsioa iraunarazteko eta, ahal den neurrian, txinparta horiek ekarritako aldaketak gizartean ondo finkatzeko.

Kapital-metaketa amaigabea bilatzen duen mundu-sistema kapitalista ez da betierekoa, sistema politiko bat bera ere ez baita betierekoa. Agian gure belaunaldiak ez du haren amaiera ikusiko, baina sistema ez da estatikoa, etengabe ari da mugitzen; hortaz, aldaketa edozein kasutan gauzatuko da eta amaiera lehenago edo beranduago iritsiko zaio. Hori horrela dela ulertuta, gizarte zibilak eta, zehazki, Herri Mugimendu Transnazionalek aldaketa behartzeko, bizkortzeko eta finkatzeko aukera izan dezakete eta, funtsean, postkapitalismoa pentsatzen hasteko gakoa izan daitezke.

Herrien Nazioarteko Biltzarrari dagokionez, esan daiteke marko berria eskaintzen duela munduko esfortzu eraldatzaile eta iraultzaileak beren osotasunean pentsatzeko, eta zentzua eta koordinazioa eskaintzen dizkiela aldi berean maila lokalean garatzen ari diren borrokei. Dena den, ikusi dugunez, aldaketa handiak ez daude soilik HMTen esku eta, beraz, Biltzarraren esku ere ez. Garrantzitsua da ulertzea horiek tresnak besterik ez direla eta, horien atzean pertsona kontzientziatu eta antolatu ugari egon ezean, ez dutela ezertarako balio.

HNBk bere alde duena da, besteak beste, proiektu integrala irudikatzen duela, ez arazo zehatzak konpontzeko, baizik eta munduaren egiturak berak eraldatzeko. Orobat, malgutasuna izango du koiunturaren arabera fokua non jarri behar den erabakitzeko eta malgutasunez jokatzeko, betiere gizarteak hartzen duen norabidearen arabera.

Bere erronka nagusietako bat izango da bere burua gehiago ezagutarazi behar duela, eta horretarako tresna komunikatibo hobeak diseinatu beharko dituela. Horri lotuta, definizio politiko handiagoa ere egin beharko du, hori egin ezean, benetan erraza baita horrelako proiektu handi eta jendetsuak desbideratzea eta antolakunde *insiderrak* izaten amaitzea.

Definizio politiko horren barruan, berebiziko garrantzia izango du ikuspegi kontrahegemonikoan sakontzen jarraitzeak, ez soilik diskurtsoaren mailan, baizik eta baita praktikan eta alternatiba zehatzetan ere. Horretarako, bere alde du bi ikuspegi garrantzitsu bateratzen dituela: alde batetik, ikuspegi global eta multilaterala, munduan hegemoniko diren joerak ondo aztertu eta horren alternatiba globalak pentsatzeko; eta aldi berean, ikuspegi lokala, jendearengandik hurbila, proiektu eraldatzailea haiena ere badela senti dezaten eta, nolabait, alternatibak jendearen bizitzetara irits daitezen (edo haiengandik hasten denak dimentsio globala har dezan).

Egiazko demokrazia lortze bidean, funtsezkoa izango da, bestalde, *ordezkaritza* kontzeptua bera birplanteatzea. HNBren indarguneetako bat da jende asko ordezkatzen duela, baina hori ezin dugu indargunetzat hartu era mugagabean. “Ordezkatua” den jende horrek iniziatiba propioak abiatu ezean, HNBk ere gaurko demokrazia burgesaren akats bera egin lezake, jendearen izenean ustez haientzat onenak diren erabakiak hartuz. Biltzarrak zilegitasuna galduko luke, pragmatismoaren izenean, jendartearen planteamendu erradikal eta iraultzaileak gehiegitan baztertuko balira.

Gizarte utopiko, bidezko, berdinzale, ez-zapaltzaile, ekologiko, feminista... lortzera baldin bagoaz, argi izan beharko dugu, une batean edo bestean, proiektu deszentralizatuak indartu beharko direla, botereguneak jendearengandik ahalik eta hurbilen egon daitezen eta jendarteak egiazko demokrazia batean parte hartu ahal izan dezan, betiere ikuspuntu globala galdu gabe. Lana ondo egiten badu, Herrien Nazioarteko Biltzarra tresna paregabea izan daiteke gizarte berri hori eraikitzeko bidean.

**Sakontzeko:**

Amin, S. (2018). Toward a Fifth International?. In J. Sen, (ed.), *The movements of movements: Rethinking our dance.* OpenWord eta PM Press.

Arrighi, H.T. K. eta Wallerstein, I. (1999). *Movimientos Antisistémicos.* Ediciones Akal.

Braudel, F. (1985). *La dinámica del capitalismo.* Fondo de Cultura Económica.

Del Arenal, C. eta Sanahuja, J. A. (2015). *Teorías de las Relaciones Internacionales*. Tecnos.

Echart, E. (2008). *Movimientos sociales y relaciones internacionales: La irrupción de un nuevo actor.* Catarata.

Wallerstein, I. (2005). *Análisis de sistemas-mundo. Una introducción.* Siglo Veintiuno Editores.

## Herri-boterea, eraldaketa demokratikorako subjektu gisa. Demokrazia komunala eraikitzeko subjektua, proiektua eta prozesua.

Saul Curto-López eta Luis Miguel Uharte Pozas

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

**LABURPENA:** Egungo krisi sistemikoaren barruan, demokrazia liberalaren krisi politiko sakona ere aipatu behar dugu. Egoera horren aurrean, munduan zehar dinamika sozial disruptiboak eta komunitarioak sortzen ari dira, demokrazian sakontzeko modu berriak proiektatzen dituztenak. Testu honetan, ikuspegi teorikotik, herri-boterea eraldaketa politikorako subjektu komunitario gisa aztertu nahi dugu, eredu liberalaren alternatiba gisa demokrazia komunaleko eredu bat sustatzeko. Herri-boterea aztertzea metaprozesu konplexua da, eta bere barnean hartzen ditu ekintza eta antolaketa kolektiboko hainbat eremu. Herri-boterearen agerpen historikoa eta kontzeptua bera berrikusi ondoren, herri-boterearen sorrera aztertzen da, hiru dimentsioko prozesu dinamiko gisa. Lehenik eta behin, ezarritako botereari aurre egiten dion botere-mota berri baten eraikuntza mailakatua aztertzen dugu. Bertan, posizio teoriko ezberdinak planteatzen dira kontraboterearen, botere dualaren eta herri-boterearen ideiaren aurrean, baita herri-boterearen botere kargugabetzailearen, eratzailearen eta konstituziogilearen arteko erlazio dialektikoa ere. ‘Boterea hartzetik’ eraikuntzara igarotzeaz gain, botere berriaren eta Estatuaren boterearen arteko harremanak ere aztertzen dira, baita nagusitasun sozial eta kulturalaren aldeko borrokarekin duten harremana ere. Ondoren, herri-boterea aztertzen dugu, demokrazia liberalaren aurkako proiektu demokratiko gisa, non komunitate-dinamiken praktika demokratizatzaileei buruzko ezaugarri batzuk planteatzen diren. Azkenik, herri-boterea aztertzen dugu, ez modernitatearen subjektu indibidualetik abiatuta, baizik eta subjektu kolektiboaren eraikuntza gisa. Subjektu horrek mendeko hainbat sektore artikulatzen ditu, eta gaur egun antolamendu-modu aurreratuagoak proiektatzeko antolatzen ari diren gizarte-espazioak ditu abiapuntu. Subjektu kolektibo hori eraikitzeko, denbora-, espazio-, eskala- eta artikulazio-logika berriak planteatzen dira. Amaitzeko, herri-boterea eraldaketa-subjektu berri baten eraikuntza dinamikoko prozesu gisa aurkezten dugu, partaidetza politikoa, dinamika demokratizatzaileak eta aldaketa politikoko prozesuak garatzen dituena, bere autoeraikuntza- eta artikulazio-dinamiketatik abiatuta.

**Sarrera**

Azken bi hamarkadetan, demokrazia liberalaren krisi sakon baten aurrean gaude, eta krisi horren ezaugarriak honako hauek dira: parte-hartzerik eza, legitimitaterik eza, ordezkagarritasunik eza edo biztanleria-geruza zabalen interesik eza (Crouch, 2004; Rosanvallon, 2007; Hermet, 2008; Wolin, 2008; Posner, 2012; Harvey, 2012; Mair, 2013; Orti, 2015; Castelile, 2017). Demokrazia liberalaren krisiaren aurrean, azken urteotan eredu liberala zalantzan jartzen duten eta demokraziaren ideiaren karakterizazioan ikuspegi desberdina planteatzen duten dinamika komunitarioak eta komunalak sortu dira munduko hainbat tokitan (Ayboga, Flach eta Knapp, 2017; Fernández, 2015; Akuno, 2018; Ruggeri; 2017; Kode Libreak, 2016; Öchalan, 2012). Demokrazia komunalaren ideiarekin batera, indar handiz agertzen da herri-boterearen nozioa ere (Knapp eta Jongerden, 2017; García Linera, 2016; Bookchin, 2019; Iglesias, 2017; Mazzeo, 2006, 2007). Izan ere, herri-boterea taupadaka eta taupadaka ari da hainbat eragilek sortzen dituzten dinamika komunal askotan: batzuetan modu espezifikoan, beste batzuetan zeharka, eta baita dinamika komunitarioetan giltzapetutako potentzia gisa ere. Herri-boterea eta herri-demokrazia ez dira eredu amaitu eta definitu gisa aurkezten, eredu liberalari mimetikoki kontrajartzen baitzaio, baizik eta etengabe eraikitzen ari den aukera alternatibo gisa. Horrela, praktika hauek gordetzen duten potentziak beste logika dinamikoago bati jarraitzen dio eta etengabeko eraikuntzari. Horrela, sistema alternatiboak imajinatu eta problematizatu egin daitezke, baina ez da aplikazioaren bidez aplikatzen: «Ez dira aplikatzen», baizik eta «azaleratzen dira» (De Angelis, 2019, 99. or.). Beraz, demokrazia komunalaren ideia etorkizun posible baterako aukera gisa ulertu behar da, praktika eta dinamika askotan ezkutatzen dena, eta aniztasuna eta aberastasuna dutenak formetan zein edukietan, intentsitateetan, garapen-heldutasunean edo planteamendu estrategikoetan. Etorkizuneko aukera horiek, egungo larrialdi gisa, utopia zehatzaren ideietara (Bloch, 2007), Benjamin-en aldi mesianikora (2009), Wallersteinen utopistikara (1998), Wright-en utopia errealetara (2014) edo Santosen Larrialdien Soziologiara (2006) garamatzate.

Herri-boterea, demokrazia komunalaren subjektu politiko kolektibo gisa, inguratzen duen errealitate sozialak baldintzatzen du, eta dialektikoki baldintzatzen du errealitate hori bera. Laurogeita hamarreko hamarkadaren amaieratik, gizarte-protesten ziklo berri batean gaude, 2007-2008 aldian lehertu zen krisi sistemikoarekin sakonduta. Orduz geroztik, hainbat lurraldetan herri-dinamikak eta dinamika sozialak garatzen ari dira, eta dinamika horiek agerian uzten ari dira komunitatearen sorrera, subjektibotasun neoliberalaren indibidualizazio gero eta muturrekoagoaren kontrapuntu gisa agertzen den gizarte-pultsio berri gisa (Laval eta Dardot, 2013; Ortiz, 2014). Hala, bada, komunitatea berriz ere agertu da, protesta eta aldarrikapen gune gisa ez ezik, baita krisiaren ondorioz sortzen diren arazo eta premia askori irtenbideak aurkitzeko gune gisa ere (Úcar, 2012; Torres, 2013; Curto-López, 2019). Baina komunitatearen kontzeptua ez da berria eta ez da zehatza. Komunitateari buruzko ikuspegi asko daude (Agamben, 2006; Augé, 2011; Bauman, 2003; De la Peña, 1998; Tönnies, 1947; Esposito, 2003). Komunitate-mailako subjektuen artean forma, gai eta jarrera ideologiko kontrajarri ugari aurkitu ditzakegu. Hemen kontuan hartu nahi ditugu demokrazia komunalaren ideia indartzeko gai diren subjektu komunitarioak, eta, beraz, ikuspegi emantzipatzaile alternatiboa garatzen duten subjektuak, liberalaren ordez, eta mendeko klaseen interesetatik hurbil daudenak. Ikuspegi horretatik, subjektu kolektibo ugari aurkitzen ditugu: kooperatibak, sindikatuak, alderdi politikoak, kultura- edo gizarte-elkarteak, auzo-komunitateak, nekazaritza-mugimenduak, indigena-komunitateak, herri-mugimenduak, eta abar. (Negri; Hardt, 2011; Patzi, 2009; Fabbri, 2013; Escalante, 2013; Ruggeri, 2017; Uharte, 2019). Erkidegoko subjektuen engranaje horretan guztian, zeharka eta kualitatiboki berritzailea da herri-boterearen ideia, subjektu politiko eraldatzaile berriak sortzeko espazio politiko gisa.

Baina zertaz ari gara herri-botereaz ari garenean? Zer subjektu mota da eta zerk ezaugarritzen du? Zer ekarpen egiten du sakontze demokratikoan, liberala ez den beste logika batetik? Zer alderdi dira garrantzitsuak zure garapenean? Zein eskalatan garatzen da? Horretarako, aztergai dugun gaia landu duten autore eta mugimendu ezberdinengana jo dugu. Herri-botereak, herriaren botere gisa, politikoki adiera desberdinak izan ditzake. Azken mendeetan konstituzio ezberdinek herriaren boterea erabili izan dute subiranotasun nazionalaren gordailu gisa erabiltzeko. Ideia hori nazio-estatuen konstituzioek modu teoriko eta ezin hobean erabili dute estatu liberal modernoaren garapenerako (Sartori, 2003; Rosanvallon, 2015). Guk herri-boterearen forma zehatz eta errealaz hitz egin nahi dugu, borondate kolektibo baten egitate erreal eta zehatzaz, Marxek ere hitz egin zuen kooperatibaren benetako borondateaz (Mendez, s.f.: 7). Ideia horretan oinarrituta, Mazzeok dioenez:

Herri-botereak, oro har, esperientzia historiko guztietara jotzen du, zeinetan mendeko klaseek (langileak, pobreak, marjinalak, periferikoak) kontrola eta boterea modu zuzenagoan edo ez zuzenagoan egikaritu baitzuten, mugatutako lurraldeetan edo erakunde multzo zabal batean, eta esparru libertarioen eta berdintasunezko harreman-patroien bilaketa gutxi gorabehera kontziente eta deliberatuak inposatutako patroietatik, kualitatiboki zerga guztien gainetik egongo liratekeenak. (Mazzeo, 2006: 64).

Herri-boterearen ideia hori, kontzeptu gisa azken hamarkadetan argiago erabiltzen bada ere, ez da berria bere esentzian, eta, hala deitu ez bazaio ere, lehenagotik praktikatzen da. Ildo horretan, Marxek jada adierazi zuen Parisko Komunak, 1871n, jauzi kualitatibo bat suposatu zuela, bai klase zapalduen zuzeneko autogobernuaren antolaketan, bai ikuspegian: la Commune, funtsean, langile-klasearen gobernu bat zen, klase ekoizleak klase jabedunaren aurka egindako borrokaren emaitza, eta, azkenean, forma politikoa aurkitu zen, lanaren emantzipazio ekonomikoa gauzatzeko (Marx, 2003). Ordutik aurrera, XX. mendearen erdialdera arte, hainbat une, prozesu sozial eta lekutan, esperientzia orokor edo partzialak garatu dira, mendeko klaseen kudeaketa eta administrazio zuzen eta komunalaren ideian oinarrituta. Esperientzia handiago horietako batzuek egitura-aldaketak izan dituzte helburutzat, eta beste batzuk, txikiagoak eta partzialagoak, premia espezifikoei erantzuteko alternatiba zehatzagoak bultzatzea proposatu da (Azzellini eta Ness, 2017). 1960ko hamarkadatik aurrera, deskolonizazio- eta independentzia-prozesuekin, gizarte-mugimendu berrien sorrerarekin eta askapen nazionaleko mugimenduekin, herri-boterearen ideia esperientzia praktiko eta teoriko berrietan bistaratzen da. Txileko industria-lokarriak, Pantera beltzak AEBn, Vietnamgo independentzia-prozesua, Hegoafrikako apartheidaren aurkako borrokak, Kubako iraultza, 68ko maiatza. Azken bi hamarkadetan, herri-boterearen ideia mahai gainean jarri da berriro, dinamika eta ekintza kolektibo disruptibo kontrahegemonikoarekin batera, demokrazia komunalaren ideiarako indarra diren prozesuekin batera.

Herri-boterearen ideia bere bi kontzeptuengatik muga daiteke. Boterea ez da berez objektu bat, subjektuen arteko harreman bat baizik, eta, normalean, nagusitasun-egoerak erreproduzitzen dituzten botere-patroi bihurtzen da (Sánchez, 1989; Foucault, 1979; Castells, 2009; Bourdieu, 2000; Villoro, 1997). Boterea dutenek pribilegioak izaten dituzte menderatuekiko. Herri-boterea botere bihurtu nahi da, menperatzen duen klaseari boterea bera lehiatu nahi diolako, ez menperatzeko, baizik eta menderatzearekin amaitzeko. Horrela, herri-botereak ezin du menderatzerik gabeko gizarte bat beste helbururik izan, eta botere-harremanak alderantzikatu (Mendez, f. s.f.: 7). Emantzipatzeko eta dominazioak ezabatzeko proiektu baterako boterea, ez dominaziorako (Casviasca, 2011). Herri-boterean herrikoiak izateak herriari, jendailari, behekoei, bazterkeria-, marjinazio- edo zapalkuntza-egoeretan lan egiten duen gehiengo sozialari egiten dio mesede. Baina baita bazterkeria gutxiagoko edo pribilegio handiagoko egoeretan egonik emantzipazio-helburuaren alde herri-masarekin konpromisoa hartzen duten kontzientziadun sektoreei ere (Strata y Barrera, 2009; Romero, 1991; Gómez, 2011; Errejón, 2015; Cobo, 2002). Langileen errealitate soziala gero eta zatituagoa eta heterogeneoagoa da, Bourdieuk (2002) aipatzen zituen dominazio-eremuen irudikapen multidimentsionalean botere-kapitalizazioei bide emanez. Horrek esan nahi du eremu herrikoiak esplotazio- eta zapalkuntza-ardatz desberdinen inguruan ematen diren adierazpen, errealitate, balio eta jarrera konplexu eta desberdinetara garamatzala.

**XI Taula: Bideoa Raul Zibechi: Poder Popular**

Herri-boterea, emantzipaziorako proiektu eta subjektu herrikoi artikulatzaile gisa ez ezik, prozesu gisa ere argi eta garbi bereizten da. Prozesu konplexua da, eta bere baitan hartzen ditu elkarri eragiten dioten hainbat prozesu mota: autoantolaketako prozesuak, demokratikoak, deliberaziozkoak, produkziokoak eta erreprodukziokoak, baliabideen kudeaketakoak, borrokakoak, eraikuntzakoak, iraingarrienak, defentsakoak, ezagutzak transmititzekoak, kontzientzia politikoa garatzekoak, eta abar. Mazzeori jarraikiz:

Herri-boterearen bidez, mendeko klaseen biziguneak (lanekoak, ikastekoak, birsortzekoak, etab.) gizarte-botere alternatibo eta askatzaile baten zelula eratzaile bihurtzen dira, posizioak irabazteko eta boterearen kokapena eta indar-harremanak aldatzeko aukera ematen diena, eta, jakina, eremu kontrahegemoniko baten sendotzean aurrera egiteko aukera ematen diena (Mazzeo eta Stratta, 2007:11).

Herri-boterea, demokrazia komunala bezala, esperimentazio-espazio eta -prozesu bizia da, eta gizarte berriaren formak eta edukiak aurrefigura ditzake (Caviasca, 2007:46). Marxek eta Gramscik Parisko Komunaren eta Fabrikako Kontseiluen potentzia azpimarratu zuten, hurrenez hurren, etorkizuneko gizarteek gaur egun izango dituzten politika prefiguratiboen irismenagatik (Ouviña, 2007:166). Herri-boterearen esperientziak gizartearen eta politikaren aurrerapenerako gune gisa agertzen dira, eta bertan ahalik eta errealena bizi da, irekiera berriak ahalbidetuz (Mazzeo eta Stratta, 2007:12). Horrela, herri-boterea Larrialdien Soziologiaren zati gisa azter daiteke; izan ere, Soziologia horrek esperientzia posibleak sortzen ditu, eta esperientzia horiek ez daude emanda, horretarako alternatibarik ez dagoelako, baina posible dira eta larrialdi gisa existitzen dira. Ez dugu etorkizun abstrakzionatu batez hitz egiten, baizik eta etorkizun batez, zeinu eta arrastoak dauzkagularik; badugu jendea tartean sartuta, ekimen horiengatik beren bizitza –askotan hiltzen– eskaintzen. Horrela, Larrialdien Soziologiak aukera ematen digu mugarik gabeko etorkizunaren ideia hori alde batera utzi eta larrialdietan oinarritutako etorkizun zehatz batekin ordezkatzeko: hortik eraikitzen ari gara etorkizuna (Santos, 2006:31). Horregatik, herri-boterea berria eraikitzeko prozesu gisa

Gizarte berriaren espazio aurrefiguratibo eta inauguratzaile gisa ulertzen da, eta zehaztapen historikoaren une gisa -beti partziala, beti utopia absolutuaren amaitu gabea. Nozio honek aitortzen du utopia ez dela ezer "hemen eta oraintxe" seinalatzen ez badu. Horrela, oraina hausturan metatzen da, oraindik ez denaren ernaldiaren eta aurrerapenaren unean. Subjektuaren eta objektuaren arteko distantzia murrizteko lan egiten duen orainaldi utopikoa da (Mazzeo, 2006:79).

Aurrefiguratiboa ez da edozein herri-dinamikarekin bat datorrena; aitzitik, berria eraiki nahi izateko erabaki politiko bati lotuta dago, eta, beraz, herri-boterearen lan kontziente bat da, eta ez hainbeste berezko printzipioekin edo determinismoaren egitura-formekin (Mazzeo, 2006:154). Beraz, Blochek utopia konkretua deituko lukeenaren parte da, «Oraindik ez dena, gauzen muinean bere baitara bultzatzen duena» bezala identifikatua (Bloch, 2007:507). Horrela, herri-botereak utopia libertarioa ahalbidetzen du, eta ez alderantziz. Izan ere, herri-boterea da etorkizuneko gizarteranzko joera onartzen duen modua. Larrialdi honek etorkizunaren eta orainaren arteko denbora laburtzen du (Santos, 2006). Bide horretan, herri-boterea eraikitzen duten praktikak erakundetze berri baten eramaileak dira, etorriko den gizartearen formak iragartzen dituena (Mazzeo eta Stratta, 2007:13).

Herri-botereari begiratu nahi diogu, sortzen ari den prozesu gisa, egiturari eta garapenari lotutako hiru alderditan: botere-mota berri bat eraikitzeko prozesua, herri-boterea proiektu gisa eta herri-boterea subjektu gisa.

**Prozesua: botere politiko berri baten sorrera**   
Herri-boterea, sortzen ari den eta ezarritako botereari kontrajartzen zaion botere berri baten eraikuntza den heinean, fase desberdinetatik igarotzen den prozesu mailakatu gisa ere ikus daiteke. Modonesik boterearen hiru dimentsio eta ibilbide bat planteatzen ditu, non herri-boterea, larrialdi gisa, forjatuz eta garatuz joan daitekeen. Lehen dimentsioa boterea da, menderatze-harremanak diren aldetik, bigarren dimentsioa aurkako boterea da antagonismo-praktikei dagokienez, eta hirugarren dimentsioa, berriz, sortzeko gaitasun kolektibo eta autonomo gisa egin ahal izatea da (Modonesi, 2009). Ideia hori bat dator dominaziotik dominazioaren aurkako gatazkara eta gainditze emantzipatzailera igarotzeko ideiarekin. Horrela, proiektu emantzipatzaile baten formulazioaren barruan, herri-boterea mendekotasunetik –gainditu beharreko estatu gisa–antagonismora –beharrezko pasarte gatazkatsu eta borrokalaria–eta, azkenik, autonomiara –zehaztapen, xede edo iritsiera-puntu gisa–igaroko litzateke (Mondonesi, 2010:171).

Kontraboterearen ideiari dagokionez, hainbat posizio daude. Mondonesiren eskeman, kontraboterearen ideia botere-aurkakoaren eta ezarritako boterearen antagonismoaren ideiekin ondo egokitzen den bitartean, baina eraikitzen ari den botere propioaren botere-egitearekin edo autonomiarekin lotutako urrats mailakatu gisa, Rodriguezentzat kontraboterea estatuaren nagusitasun-boterearekin amaitzeko ideia erradikalarekin lotuko litzateke. Zentzu horretan, botere dualaren ideiatik bereizten du, botere dualaren ideia estatuko botere berriarekin lotuz. Bere planteamenduaren arabera, kontrabotereak bere gain hartuko luke bai aurkako boterearen dimentsioa, bai ahalordearena, kontraboterea autodeterminaziotzat jotzen baitu: subjektu sozial eta politikoen eraketa, bizi-segmentuen autoantolaketa forma politiko propioekin. Botere sozial antolatu baten berehalako forma litzateke, eta, definizioz, bitartekotzarik onartzen ez duen botere politikoa da (ordezkaritza, alderdia, etab.). Kontraboterea baieztapen hutsa da, autodeterminazio positiboa, (Rodríguez eta Fernández, 2017:98). Adiskidetzearen ideiatik urruntzen da, behetik botere berrien ideia fundatzailea azpimarratuz (Rodríguez, 2018:198).

Negriren kontraboterearen ideia ondo lotzen da orain ikusten diren bi posizioekin. Harentzat, kontraboterearen ideiak hiru esanahi hartzen ditu barnean: «Botere zaharraren aurkako erresistentzia»; «matxinada», «Masa-mugimendu baten forma» gisa, zeinak erresistentzia-modu desberdinak eta gertaera gisa bateratzen dituen; eta «botere berri baten botere eratzailea». Horrela, matxinada etsaiaren bizimoduak suntsitzen dituen arma den bitartean, botere konstituziogilea bizimodu berriak positiboki antolatzen dituen indarra da (Negri, 2001: 83-84). Hemen erresistentziaren eta matxinadaren nozioak nagusitasunaren gaineko boterearen eta boterearen ideiekin erlazionatuko lirateke, eta botere eratzailearen nozioa indar eraikitzaile gisa egin ahal izatearekin. Bat dator Rodriguezekin, eta azpimarratzen du herri-boterearen bidez ez dela bilatzen botere zaharra konkistatzea eta geureganatzea, baizik eta bizitza-, antolakuntza- eta ekoizpen-potentzia berri bat garatzea (Negri, 2001:88). Atilio Boronek kritika egiten die Negriren kontrabotereari buruzko argudioei (2001) eta Negrik Hardtekin batera Inperioa liburuan azaldu zituenei. Boronek irakurketa kritikatzen du, modernitatearen prozesu matxinatuen ezaugarri bakarra kontrabotereari (matxinada) esleitzen dizkioten hiru nozioetako bat baita, eta postmodernitatean izaera insurrekzionalaren ilusio-izaera planteatzen baitu, prozesuen nazioartekotze-maila txikia dela eta (Borón, 2003:6). XX. mendeko eta XXI. mendearen hasierako esperientzien errepasoa eginez, Boronek argudiatzen du borroka ezberdinetako izaera insurrekzionala beti egon daitekeela ezkutuan hainbat egoeratan, baldin eta horretarako baldintzak betetzen badira. Eta, gainera, planteatzen du kontraboterearen ideiaren barruan proposatzen dituzten hiru nozioak ez daudela oso urrun boltxebikeek 1917ko otsaila eta azaroa bitartean garatu zuten estrategiatik, baina baita Grorci-koek aipatzen zituzten 10 kontseiluetan ere:

Eztabaida horietan kontraboterearen ideia botere propioa eraikitzeko prozesu baten ideiatik aldentzen da: Leninek eta Trotskik garatu bezala, botere dualeko egoera bat egongo litzatekeen ideia (Caviasca, 2007). Horrela, eztabaida bat ezkutatzen da, alegia, ezin dela soilik estatu-aparatua hartu hura eraldatzeko, baizik eta haren aurka borrokatu besterik ez dela egin behar. Autonomismoaren eta marxismo ortodoxoaren muturren artean gertatzen diren eztabaida horiek gainditu egiten dira bi bideak ukatzen dituzten planteamenduetatik, eta, aldi berean, planteamendu handiago batean integratzen dira: herri-boterearen eraikuntzan, beharrezkoa eta osagarria da Estatuaren aurkako borroka, Estatuaz haraindi eta harekin batera (Rodríguez, 2007). Horregatik, herri-boterea Estatutik pentsatzea hura gabe pentsatzearen pareko infantilismoa da (Mazzeo eta Stratta, 2007:12). Estatuak eta Estatuaren aurka aldi berean lan egin daiteke eta egin behar da, masen autogobernu-ahalmena handitzen den heinean. Ikuskera horretatik, botere dualaren ideia ez zaio kontrajartzen kontrabotereari Mondonesiren botere-egitearen ideiarekin, Rodriguezen autodeterminazio gisa kontraboterearen ideiarekin, edo Negriren botere konstituziogilearekin. Baina autobaieztapen hori ertzetatik soilik planteatu beharrean, paraleloan eta eraikitzen ari den etorkizuneko gizartearen egituren bihotzera begira planteatzen da. Hori dela eta, botere bikoitza erakunde berri baten existentzian gauzatzen da, antzinako instituzionalitate burgesaren funtzioei aurre egiten diena, eta "alderantz" diogu, erakunde berri horiek zaharrak desagerrarazteko eta gizartearen osotasuna barneratzeko joera dutelako. Horregatik, botere bikoitzaren aurrerapenak estatu zaharra eta gizarte zaharra ahultzea dakar (Caviasca, 2007:46). Ikuspegi dinamiko horretatik, botere bikoitzaren ideia ez dago kontraesanean kontraboterearekin eta herri-boterearekin, biek elikatutako beharrezko estadio gisa baizik.

Aurreko hausnarketei jarraituz, herri-boterearen ahalmen sortzailea handitu egiten da, bere boterea (gaur egungoaren aurkako antagonismoa) eta bere botere-egitea (berriaren ahalmen sortzailea) uztartzeko gaitasunean modu prozesual eta progresiboan sakontzen duen heinean. Horrek botere kargugabetzaile, izendatzaile eta konstituziogilearen nozioen interakziora garamatza. Potentzia izendatzailearen boterearen ideien aurrean (Castoriadis, 1989; 1997), Aganbenekoak (2013; 2018) edo Komite Ikusezinarenak (2015; 2017) bezalako planteamendu kolektiboak daude, potentzia kargugabetzailea azpimarratzen dutenak eta horren aldeko apustua egiten dutenak mugimendu alternatiboen egiturazko ezaugarri gisa, potentzia eratzaile edo izendatzailearekin kontrajarriz. Negrik proposatzen du botere konstituziogilearen irakurketa ez izatea interpretazio klasiko eta estatikoa, estatu modernoen prozesu konstituzional sortzaileekin soilik identifikatzen duena. Horrela, botere konstituziogile bat planteatzen dute, berez eratutako boteretik haratago dagoena eta autoeraketarako gaitasuna duena (Negri, 1994). Autoeraketa gisa herri-boterea eraikitzeko ideia horrek boterea eraikitzeko prozesuaren ideia indartzen du, norberaren gaitasunetan, autoeraikuntzan oinarrituta.

**I. Boterea gizarte-harreman gisa**   
  
Hasteko, garrantzitsua litzateke argibide batzuk ematea botere gisa ulertzen dugunari buruz; kontzeptu hori funtsezkoa da teoria eta praktika politikoetan, anbiguotasunez eta kontraesanez beteta dago, eta historiako “paleta” ideologikoan korronte politiko adina adiera eta interpretazio aurkitu daitezke.

Bai generoen arteko harremanen diagnostikoa egiterakoan, bai pentsatzerakoan –konfigurazio hori aldatzeko joera duten proposamen politikoak egitean–boterea kontzeptualizatzeko modua estrategiko bihurtzen da.

Bizi garen gizartearen erabateko eraldaketaren aldeko borroka politiko eta sozialetan pentsatzen dugunean, boterearen egikaritza asimetrikoaren modalitateen aurrean mendekotasun-egoeran dauden gure biztanleriaren sektore ugariek osatutako subjektu sozial plural eta heterogeneo baten eraikuntzan pentsatzen dugu.

Modalitate horiek boterearen izaera polimorfoaren berri ematen dute; aitorpen horri esker, boterearen analisiak saihesten dira dimentsio bakarreko adierazpen gisa, eta harreman-sare konplexua –oro har, baina ez soilik–izaera ekonomikoko harremanetara murrizten da. Ana Sojori (1988) jarraikiz, honako hau planteatu genuen:

“*Botere-harreman asimetrikoei buruz dugun ikuspegiak proposatzen du eremu ekonomikoa ez izatea boterearen oinarri nagusia; politika, ideologia, kultura eta beste arlo asko aztertzea eskatzen du, bertan agertzen diren botere-moduak gizartearen antolaketa ekonomikoari buruzko ustezko funtzionaltasunera murrizten saiatu gabe, nahiz eta ekonomiarekin izan ditzaketen artikulazioak ulertzeko interesa mantendu”.*

Campionek dioen bezala (Acha, Campione eta beste batzuk, 2007):

“*Zapalkuntza ekonomikoari, klasekoari eta aurrekoaren beso errepresibo gisa soilik ikusten zen estatu batek eragindakoari emandako lehentasun osoak beste zapalkuntza-modu batzuei buruzko ikuspegia oztopatzen zuen, eta, ondorioz, zuzenean, benetako ekintza kontrahegemonikoa artikulatzeko aukera oztopatzen zuen. Aldarrikapen etnikoen, generokoen, ingurumenekoen edo bestelakoen defendatzaileek arriskua zuten beren indar objektiboak desbideratzeko eta, aldi berean, zeuden ordenaren aurkakotzat hartzeko*”.

Boterea arlo ekonomikoarekin identifikatzen dutenengandik aldentzen garen bezala, esan behar dugu, halaber, boterea nonbait gauzatuta dagoen zerbait bezala ulertzen dutenen antipodetan aurkitzen garela, norbaiten jabe dela. Boterearen fetitxizazio horren ondorioz, muturreko analisiak sinplifikatzen dira, eta badirudi/balirudike alternatiba iraultzaile baten eraikuntza boteredunari boterea ateratzeko bezain handia izatearen mende dagoela. Boterearen ikuspegi hain instrumentalak, ezinbestean, politikaren eta antolaketaren ikuskera instrumentala dakar.

Bi analisi erredukzionistetatik, sinplistetatik eta dialektikoen kontrakoetatik urrunduz, boterearen ikuspegi erlazional baten alde egiten dugu, gizonen arteko harreman oro (sic) botere-harreman bat dela ulertuz, subjektua gizarte-harremanen bilgarri bat den heinean (Acha, Campione eta beste batzuk, 2007).

Aurrerago ikusiko dugunez, boterearen ikuskera horrek ere zailtasun handiak dakarzkio politikaren eta antolaketaren kontzepzioari. Gure ustez, boterea eraikuntza bat da, eta, sektore hegemonikoek egikaritzen duten heinean, menderatzeko balio du; era berean, emantzipaziorako baldintza hobeak sor ditzake, baldin eta mendeko sektoreek sortzen, ekoizten eta gauzatzen badute.

Campionek dioen bezala (Capione, Mazzeo eta beste batzuk, 2007), “*horrek esan nahi du boterea ez dela hartu beharreko erakundeen multzo bat, baizik eta goitik behera aldatu beharreko gizarte-harremanen sare konplexu bat; horregatik, mendeko klaseen kontraboterea eraikitzeko beharra, herri-boterea. Bide zailagoa eta garestiagoa da, esku hartzen duten faktoreei dagokienez askoz konplexuagoa”.*

Harreman-multzo horren barruan, genero-harremanei erreparatzen diegu bereziki, eta ez dugu gutxiesten harreman horiek menderatze-harreman sozialekin duten lotura.

Fabbri, Luciano. 2013. Apuntes sobre feminismos y construcción del poder popular. 55-58. or.

Herri-boterearen ideiak zalantzan jartzen du botere-estrategia ulertzeko modu ortodoxo eta estatikoa. XX. mendean zehar, ezkerreko mugimendu ezberdinek ia erabat onartu zuten boterea ezarritako estatu-erakundeetan kokatzen zelako ideia, eta, beraz, botereari aurre egitea eta irabaztea estatu-aparatuaren boterea hartzetik pasatzen zen, dela bide insurrezionaletik, dela hauteskundeetatik (Mazzeo, 2007; Rauber, 2004). Jarrera libertarioetatik zein marxistetatik garatu den ikuspegi heterodoxoago eta dinamikoago batetik, botere-estrategia bat planteatzen da, boterea hartzetik boterea eraikitzera igarotzen dena. Ikuspegi horren arabera, iraultza sozial bat ez da elite politiko batek diseinatutako eta zuzendutako «boterea hartzea» (bitarteko erreformisten edo politiko iraultzaileen bidez), baizik eta beste botere-modu baten benetako ekoizpena, zeina, beraz, gizarte zaharraren «desegiteari» baitagokio (De Angelis, 2019:98). Horregatik, boterea hartzetik boterea eraikitzera igarotzea borrokaren modalitateak agertoki politiko bihurtzearen parekoa da. Kontua ez da gizarte-sektoreak antolatzea gerrilla-borrokan edo hauteskunde-borrokan parte har dezaten; aitzitik, subjektu politikoak sortzen dira, eta subjektu horien helburua da tokiko eta lurraldeko botere-metaketa gero eta handiagoa izatea, demokrazia berri batean oinarrituta gizartea eta estatua eraikitzen doazenak (Medina, 2015:161). Ikuspegi horretatik begiratuta, herri-boterearen instantziek edo guneek, hala nola, botere eraikiak, gizaki sortzailearen egitetik sortutako botereak eta subjektu solidarioen ekintza erradikalek testuinguru egokia sortzen dute

Gizarte-harremanak gizabanakoengandik independenteak ez direla eta gizarte-mugimendu osoaren adierazpena ere ez direla hautemateko gaitasuna duen kontzientzia garatzeak kapitalaren loturatik (materialetik) kanpoko gizarte-bizitzarako baldintzak sortzen ditu, aldaketa-baliotik kanpo (pertsonen arteko harremanak gauzen arteko harreman bihurtzen ditu). Era berean, mendeko klaseak berriz elkartzea errazten dute, haien batasun organikoa eta kapitalarekiko antagonista izaera eraikitzen edo indartzen dituzte (Mazzeo, 2007:3).

Estatua eta gizarte-hegemoniaren aldeko borroka herri-boterearen eraikuntzarekin lotuta daude. Boterearen ideia eta Estatuaren ideia banaezinak dira modernitatean; beraz, botereari buruzko eztabaidarik (kasu honetan, herri-boterea) ezin da eztabaidatu gabe utzi Estatuarekin duen lotura (Acha, 2007:31). Estatuak osotasun konplexu baten boterearen zati bat osatzen du, eta, boterea eraikitzeko estrategia batean, kontuan hartu behar da. Gainera, Estatua modu zabalean ulertuz, klase dominatzaileen nagusitasuna erreproduzitzeko ardura duten egitura guztiak bezala (Caviasca, 2007:40). Horregatik, mendeko klaseek estatu-boterea egikaritzea une instrumentala da proiektuan, bloke hegemoniko berri bat sortzeko (Mazzeo eta Stratta, 2007:12). Herri-boterearen eraikuntza planteatzen da, baita jatorrizko boterearen metaketa ere, estatuaren kanpotik eta barrutik, klase zapalduei beren eskuetan Estatuaren boterearen (Estatua zentzu zabalean) zati handi bat biltzea erraztuko liekeena, botere duala eratzeko eta hegemoniko bihurtzeko. (Caviasca, 2007:48). Botere dual horrek estatalitate alternatibo bat ekarriko luke (ez soilik alternatiboa), non herri-boterea gobernuaren funtzioak betetzeko gaitasun gisa adieraz daitekeen, estatu burgesarekin lehian, berriaren eta zaharraren arteko borrokan (Caviasca, 2011:66). Nagusi diren sektoreekin izandako eztabaida argiaz ari gara (Mazzeo eta Stratta, 2007:14). Herri-botereak, bere proiektuarekin, zalantzan jartzen du, batez ere, klase nagusiek gizarte osoarekiko hegemonia garatzeko duten gaitasuna, ez soilik Estatuaren boterea (Caviasca, 2011:25).

**Proiektua: herri-boterea alternatiba soziopolitiko gisa**

Herri-boterearen ideia zuzenago lotzen zaio subjektuaren ideiari, baina gizarte-proiektu gisa gainditzen du. Herri-botereak askapenaren etika eratzen duen oinarria izendatzeko modu gisa eraikitzen du bere proiektua, hau da, proiektu emantzipatzailearen euskarri eta helburu gisa (Mazzeo, 2006:38). Zapalkuntzak gainditzeaz gain, aro aldaketa baten aurreikuspena adierazi behar du, eta, beraz, erabatekoa izan behar du, produkzio-harremanen aldaketa eta munduaren ikuspegiaren aldaketa, klase zapalduen balio berriak unibertsalizatzeko joera adieraziko lukeena (Caviasca, 2011:19). Askapen-etika horretatik, zibilizazio kapitalistaren zapalkuntza-sistema anizkoitzaren zapalkuntza-forma historiko desberdinei kontrajartzen zaie: esplotazio ekonomikoa eta gizarte-bazterketa; zapalkuntza politikoa demokrazia formalaren esparruan; diskriminazio soziokulturala (etnikoa, arrazakoa, generokoa, adinetakoa, eskualdeetakoak, besteak beste); eta naturaren gaineko bidegabekeria ekologikoa (Valdés, 2001:49). Beraz, menderatzeak gainditzeko praktikari eta espazioari dagokienez, gizartearen eraikuntzan ikuspegi antiklasista, antipatriarkala eta antiarrazista integratzea planteatzen du. Hori dela eta, kokatuta dauden feminismoen barruan (amerikarrak, deskolonizatzaileak, arrazakeriaren aurkakoak, antieterositalistak eta antikapitalistak) ekarpen teoriko zein praktikoak egin daitezke, gizarte-aldaketaren aldeko borrokan ari diren gizarte- eta herri-mugimenduek gorpuztutako bilaketa emantzipatzaileak erradikalizatzeko ahalmen handiarekin (Fabbri, 2013:139). Herri-boterearen proiektua beti sortzen da intersubjektibitate horizontaletik eta altruismoa, elkartasuna eta lankidetza nagusi diren gizarte-harreman berrietatik. Horregatik, kapitalaren gizarte-harreman kritikoen eta alternatiboen eraikuntzan oinarritutako proiektua herri-boterearen eraikuntza da (Mazzeo, 2006:73). Gizarte-metabolismo berri baten proiektua, aldi berean emantzipazioaren tresna eta azken helburua den eraikuntza (Mendez, f. s.f.: 11), herri-boterea helburu eta bitarteko izanik. Horrela, bada, klase zapalduek beren kabuz forma politiko, sozial, kultural, ekonomiko eta militarrak garatzeko duten aukerarekin lotzen da (Caviasca, 2011:25), eta, zentzu horretan, herri-boterearen proiektu holistiko eta integralak igortzen du bizi-baldintza sozialen gaineko boterea erabiltzera eta kapitalaren ordezko ordena sozial metaboliko eraginkor eta demokratikoa kontrolatzera (Mazzeo, 2006:194).

**Herri-botereari buruz**   
  
Herri-boterearen bidez, mendeko klaseen biziguneak (lanekoak, ikastekoak, birsortzekoak, etab.) gizarte-botere alternatibo eta askatzaile baten zelula eratzaile bihurtzen dira, posizioak irabazteko eta boterearen eta indar-harremanen antolamendua aldatzeko aukera ematen diena, eta, jakina, eremu kontrahegemoniko baten sendotzean aurrera egiteko aukera ematen diena. Aurrerapen sozial eta politikorako espazioak dira, eta bertan ahalik eta errealena bizi da (herri-botereak eraldaketa bat kontsumitzen du eta, aldi berean, eraldaketa berrietara irekitzea ahalbidetzen du). Espazio horien moduak politika burgesaren ardatz nagusiei kontrajartzen zaizkie, bai eskuineko bertsioetan, bai "aurrerakoietan": emandakoa administratzea eta funts utopikorik gabeko lageztatzea.   
  
Herri-boterea da, halaber, norberaren indarraren potentzial askatzailea bere gain hartzea. Herri-boterea mendeko klaseen ezkutuko potentzia da. Herri-boterea praxia da, beraz, atxikimendu praxikoak eskatzen ditu.   
  
Herri-boterea ezin da goitik eman, ezta hodeietatik atera edo konkistatu ere. Hala ere, herri-boterearen posizio iraunkorrak finkatzeak estatu-boterearen arazoa konpontzea eskatzen du. Estatua boterearen zati bat bada, osotasun konplexu baten zati bat bada, klaseen arteko borroka ere estatuaren barnean adierazten da. Behatu beharra dago mendeko klaseek estatu-boterea egikaritzea une instrumentala dela proiektuan, bloke hegemoniko berri bat sortzeko. Jakina, horrek ez du zerikusirik funtzionarioengan sortutako agintari batzuen arribismo-politikarekin, ezta eraikin burokratikoaren erraietan barnetik egindako ustezko borrokarekin ere.   
  
Herri-boterea Estatutik pentsatzea bera gabe pentsatzea bezalako infantilismoa da(ESALDI HORI AURREKO ORRIAN ERREPIKATUA HITZEZ HITZ). Herri-botereak herriaren gobernu-kontzientzia zabaltzeko beharra onartu behar du; bestela, kontzientzia hori eliteen ondare esklusiboa izan dadin edo gutxieneko unitateen gobernuan soilik ager dadin lagundu dezakegu. Herriaren gobernu-kontzientzia, ikuspegi sozialistatik, Estatuaren abolizioaren aldeko borrokaren lehen unea da.   
  
Botere nozioaz dihardugunean, aldendu beharra dago giza espeziearen korrosiorako pizgarria ikusten duen edozein kontzepziotatik. Gizonen arteko harreman oro botere-harreman bat da, subjektua gizarte-harremanen bilgarri bat den heinean. Gizarte-harremanen izaera desberdina ukatzea giza eduki oro kentzea da.   
  
Herri-botereak aginte-moduak garatzea eskatzen du. Baina aginte horizontala, demokratizatua, heterarkikoa. Bide horretan, herri-boterea eraikitzen duten jardunbideek erakundetze berri bat dakarte, etorriko den gizartearen formak iragartzen dituena.   
  
Botere popularra botere bat da objektibatzen, manipulatzen eta ustiatzen dituzten potentziak desaktibatzeko, herriari bere akordioez, kohesioaz, gauzapenaz gozatzeko aukera ematen dion boterea, finean, "Bizitzeko" aukera ematen diona.

Estatu oro nazioaren ideian oinarritzen den bezala, boterea pentsatzea harreman sozial jakin batzuk gauzatzen diren lurraldea pentsatzea da. Herri-botereak gizarte-lurraldetasuna eratzen du, non mendeko klaseen autoemantzipazio-gaitasunak adierazten diren.   
  
Herri-boterea gure izaera periferikotik pentsatzeak pentsarazten du subjektu plurala dela, sektore anitzekoa, gizarte-sektore ugari artikulatzeko gai den gizarte-subjektu anitza. Subjektu herrikoia ez da errealitatearen datu bat; aitzitik, proiektuan adierazten den eraikuntza bat da. Subjektu anitz hori artikulatzearen konplexutasunean datza herri-botereko instantziak sortzeko aukera. Hala ere, artikulazioa ez da gertakari magikoa. Burgesiak oztopoak jartzen dizkio bere interesei kalte egin diezaiekeen guztiari. Nagusitasun kapitalista ez da zuzenean bere egitura sozialetatik eratortzen, ahuldu beharreko hegemonia burgesa bat dago.   
  
Ezin da boterea behetik pentsatu herri borrokei zentzua ematen dien narrazio bati forma eman gabe, klase menderatuen sentimendua eta pentsamendua aitortzen duen istorio propio bat sortu gabe?. Herri-boterea pentsatzeak berekin dakar, Walter Benjamin parafraseatuz, istorioa ile kontra? alderantziz? atzekoz aurre? garbitzeko ahalegina.   
  
Herri-boterea ez da populista. Herri-boterearen eraikuntzan, mendeko klaseen berezko proiektu baten oinarriak ikusten dira, eta nagusi diren sektoreei nagusitasuna ematen die.

Mazzeo, Miguel y Stratta, Fernando. 2007, Reflexiones sobre poder popular.. 11.-14. or.

Herri-botereak, proiektu gisa, demokrazia komunalaren ideia eta praktika dakartza berekin, demokrazia liberaletik bereizten dena, bai proiektuaren ideian, bai subjektuaren ideian. Proiektuari dagokionez, demokraziaren ideia modernitatean eraikitzeko hipotesiak zalantzan jartzen ditu. Demokrazia liberala jabetza pribatua, merkatu-ekonomia eta balio indibidualistak defendatzeko eta garatzeko modu politiko gisa eraiki bada (Mises, 1996; Laval eta Dardot, 2014; García Linera, 2016), demokrazia komunalak kontrajartzen ditu jabetza sozialaren edo komunalaren ideiak, merkataritzakoa ez den ekonomia bat eta balio komunitarioak, eta zalantzan jartzen ditu patriarkatuaren sustraiak, egiturazko arrazakeria edo lurraren gaineko abusua (Bookchin, 2019; Federici, 2019; Patzi, 2009; Fabbri, 2013; Zabala, 2015; Negri, Hardt, 2011). Demokrazia komunalaren ideia planteatzen duen proiektua XIX. mendeko tradizio anarkista eta komunistarekin lotu daiteke, baina baita XVIII. mendeko langileen proiektu kooperatiboekin eta sindikatuekin edo gremioen borrokekin, herri lurren edo indigenen herrien defentsarekin ere XVII. mendean (Bookchin, 2019; Azzellini eta Ness, 2017; Vargas eta Sanoja, 2017). Demokrazia komunalaz hitz egiteak gizartea antolatzeko moduaz ikuspegi holistiko batetik hitz egitea esan nahi du, barruan bizitza ekoizteko, erreproduzitzeko, dinamizatzeko eta hedatzeko moduen integraltasuna onartuz: administrazioa, kudeaketa, ekonomia, kultura, osasuna, hezkuntza, informazioa, komunikazioa, eta abar. Gizarte-harremanez, ekoizpen-harremanez, kontsumo-harremanez, banaketa- eta kudeaketa-harremanez eta abarrez ari gara. Horregatik, logika komunalak demokrazia ikuspegi liberalarekiko guztiz desberdina den modu batean ulertzen du, bai formetan, bai edukietan.

Zuzeneko demokrazia herri-boterearen proiektuaren funtsezko zutabea da. Horregatik, herri-boterea, bizitza garatzeko beharrezkoak diren elementuen antolaketan, kudeaketan, erabakimenean eta garapenean zuzenean parte hartzean oinarritzen den heinean, aukera demokratiko berri baten larrialdi gisa agertzen da. Ikuspegi horretatik, herri-boterea eraikitzeko dinamikak subjektu aktibo bihurtzen dira, eta demokrazia komunala bultzatzen dute, komunitate-praktika zehatzen bidez, larrialdi posible gisa. Horrela, herri-boterearen instantziak eta guneak dira ekintza demokratikoak aukera gehien dituen lekuak, sakonena eta benetakoena (Mazzeo, 2006:156). Parte-hartzea ez da alderdi estetiko gisa planteatzen, baizik eta modu demokratikoari egiturazkoa izan behar dion zerbait bezala, hau da, erabakiak egiteko eta hartzeko prozesuan parte hartzea eta ondoren erabakiak hartzea, erantzukizunak partekatuz (Rauber, 2016:33). Herri-boterea ezarritako ordenaren aurka oldartzen da eta gizarte demokratiko baten proiektu unibertsala bere gain hartzen du (Mazzeo, 2006:49). Horregatik,

Demokrazia eta herri-partaidetza egituraz egituratuta daude, batetik, boterea behetik eraikitzearen kontzepzioan, eta, bestetik, gizarte mota berri baterako asmoetan. Errotik artikulatuta daude, gizarte? berriaren sorreratik, bitartekoen eta helburuen arteko koherentzia eskatuz aldi berean (Rauber, 2004:37).

Horretarako, zuzeneko demokrazia-formak behar dira, eta horien bidez konpondu behar dira arazo hidraulikoak (Casas, 2007:133). Erabaki kolektiboak hartzeko eta erantzukizunak banatzeko ezinbestekoak dira informazioaren birjabetze erreflexiboa eta praktiken aldaketa ahalbidetzen duten espazioak (autoerreferentzialak izateari uzten diote, "Bestearen" berri ematen hasten dira); erabakitzaile, autogestibo, horizontal eta, beraz, demokratiko bihurtzen diren espazioak (Mazzeo, 2006:175).

Gainera, politikan, ekonomian, kulturan, zuzenbidean, moralean demokrazia mota berri bat garatzeko bidean, gizarte solidario bat eraikitzeko oinarri gisa, herri-botereak ekarpen interesgarriak egiten ditu, bizitzari eusteko eta bizitza garatzeko subjektu komunitario eraldatzaile gisa (Rauber, 2008:10). Beste bizimodu bat eta, beraz, bizitzaren alderdi guztien kudeaketa kolektiborako beste modu bat proposatzen duten trama komunitario guztiak potentzia bizia eta eraikitzailea dira herri-boterearentzat. Horietan, gizarte-bizitzari forma emateko beste modu bat garatzen ari dira, eta talde batek bizitza biologikoa eta soziala bermatzeko ekoizpen material eta sinbolikoari buruzko gaiak erabakitzeko gaitasun autonomoa, autozehaztua eta autoarautua duen eta bere gain hartzen dituen dinamikak planteatzen dituzte (Gutierrez eta Salazar, 2019:23). Bizitza sozialaren kudeaketa, ekoizpena eta politika existentziaren erreprodukzio-prozesuaren parte dira, komunitateak parte hartzen duen osotasun gisa. Botere-eskuordetzean oinarritzen den demokrazia formalari kontrajarriz, erkidego-bilbe horien oinarrian daude zuzeneko inplikazioa eta parte-hartzea, bete beharreko beharrizanak bere gain hartzeko konpromisoa eta betebeharra, nola egin behar den gainerakoekin eztabaidatzea, betearazpenaz kolektiboki arduratzea, eta abar. Betebeharra, bada, «kolektiboki adostea», adostasuna sortzeko betebeharra, erreprodukziorako aukera-baldintza gisa. Ikuspegi horretatik, inork ez du erabakiaren monopolioa, eta inork ez du eskuordetzen erabakia ─beste batzuekin batera─ ekoizteko gaitasuna (Gutiérrez eta Salazar, 2019:38).

Batzarrak eguneroko bizitza politikoaren parte izango lirateke, non pertsonek parte hartuko luketen, ez lanean dituzten erantzukizunengatik, baizik eta gizartean aske dauden pertsona gisa. Horrela, batzarrek erabakiak hartzeko erakunde iraunkor gisa funtzionatzeaz gain, herritarrak gai zibiko eta erregional konplexuen kudeaketan hezteko leku gisa funtzionatu beharko lukete (Bookchin, 2019:56). Horrela, herri-boterearen bidez, bere forma guztietan eguneroko jarduera guztiak bilduko eta zeharkatuko dituen demokrazia bilatzen da: kulturatik politikara, ekonomiatik hasi eta hezkuntzaraino (García Linera, 2016:134). Ikuspegi horretatik, ekonomia ez litzateke ulertu behar merkatuaren ikuspegi liberal konbentzionalean, prezioetan, produktibitateetan eta mozkinetan, etikak ordezkatuko lukeena, giza beharrizanetan eta bizitza onean duen kezkarekin (Bookchin, 2019:57). Jabetza-moduei dagokienez, pixkanakako prozesu bat planteatzen da, non jabetza pribatua, estatukoa, kooperatiboa eta komunitarioa-komunitarioa(?) batera egon daitezkeen. Horrela, jabetza komunitarioa etorkizuneko giltza gisa ikusten da, langileen borondatezko ekintzan oinarrituta sortzen eta hedatzen baita, gizartearen eredu eta esperientziara (García Linera, 2016:135).

**Subjektua: herri-boterea aktore politiko berrien artikulatzaile gisa**

Herri-botereak, demokrazia komunalaren subjektuari dagokionez, zalantzan jartzen du modernitatearen subjektu indibidual eta indibidualizatua, horren gainean eraiki baita gizartearen ikuspegia politikaren, ekonomiaren, gizartearen, kulturaren eta legearen arloetan (Ovejero, 2017). Subjektu indibidual moderno horren eraikuntzak ekarri zuen Erdi Aroaren aurretik eta Erdi Aroan gizarte askotan nagusi ziren subjektu komunitarioa eta ohitura, balio eta erakunde kolektibo eta komunalak suntsitzea (Federici, 2010; Garcia-Huidobra, 2020). Demokrazia komunalaren ideiak subjektu kolektiboa berreskuratzea planteatzen du, antolaketarako eta gizarteko bizitza garatzeko oinarri gisa, gizabanakoak komunitatean duen garrantziari balioa emateari utzi gabe (García Linera, 2016; Garcés, 2013, Laval eta Dardot, 2015). Indibidualismoa gainditzea planteatzen da, norberekoikeria, guztion borroka guztien aurka eta egozentrismo pertsonalista komunalismoaren, elkartasunaren, lankidetzaren eta zaintza kolektiboaren eta elkarrekiko babesaren alde (Iglesias, 2017). Hain zuzen ere, subjektu kolektiboa demokrazian sakontzeko aktibo gisa eraikitzearen alderdian sakondu nahi dugu atal honetan. Subjektu politikoa, berez, proiektuaren funtsezko eta egiturazko zatia da, haren karakterizazioa eta garapena; izan ere, ez dago subjekturik haren bidez eratu eta espresuki eratzen den proiekturik gabe, eta alderantziz, hura daraman subjekturik gabeko proiekturik (Mendez, s.f.: 11).

Herri-botereak subjektu gisa duen ideiari dagokionez, aniztasuna eta artikulazioa dira aztertu beharreko bi alderdi garrantzitsu (Sratta eta Barrera, 2009; Fabbri, 2013; Valdés, 2001). Herri-boterearen subjektuak heterogeneoa izan nahi du bere eraketan; izan ere, marjinazio- eta ustiapen-moduak asko dibertsifikatu dira, eta, ondorioz, sujetxen(???) aniztasun bat gertatzen da, mendeko posizioetan daudenak, dauden menderatze-modalitate desberdinei dagokienez (Fabbri, 2013:174). Horrela, zeharkatutako eta zapalkuntza zehatzek ezaugarritutako ertz horietako bakoitzetik, identitate zapaldu desberdinak sortzen dira. Baina subjektuen identitatearen heterogeneotasun horrek, hain zuzen ere, emantzipazio-proiektuan du puntu bateratua, zapalkuntzak ezabatzeko eta gizarte aske eta askatua eraikitzeko bilaketa askatzailearen alde. Mundu asko biltzen dituen eta denak onartuak eta deuseztatu gabeak diren mundu bat bezala planteatzen dira; hau da, herri-bizitza kolektiboaren pluralismoa ez harrapatzea, aurkitzeko, konbinatzeko eta antolatzeko aukera ematen duen egoitza izatea (Mazzeo, 2006:47). Horretarako, kapitalaren harreman osoa ukatuko duen mundu bat eraiki behar da, askoz gehiago harreman hori gero eta totalizatzaileagoa eta subjektibazio-prozesuen aurkakoagoa den testuinguru batean (Mazzeo, 2006:45). Subjektu eta aldi berean norbera izateko beharrezko moduak planteatzen dira, identitate eta batasun kolektiboko modu berriak asmatuz. Horrekin batera, herri-botereak ekintza-batasun zehatz bat planteatzen du, subjektuen autonomia errespetatuko duena, eta ez haien berezitasunak deuseztatuko dituen burdinazko unitate organikoa. Hemen artikulazioaren ideia funtsezko kontzeptu gisa agertzen da. Funtsezko alderdia da zapalkuntzak ez hierarkizatzea, guztiak garrantzitsuak direla onartzea eta elkar aintzatesteko formulak bilatzea, norabide emantzipatzailean. Baldintza periferikotik, herri-botereak gai izan behar du subjektu plural bat, sektore anitzekoa, gizarte-sektore multzo zabal bat artikulatzeko gai den subjektu sozial plural bat antolatzeko (Mazzeo eta Stratta, 2007:13). Gizarte-eragile berriak, era askotakoak eta zatikatuak kontuan hartuta, beharrezko ikusten da euste-bilbe anitzen eta subjektibotasun-posizio anitzen arteko artikulazioak egitea, eraikuntza prefiguratiboaren bidetik (Fabbri, 2013:34).

Langile-klaseak subjektu horren barruan duen pisuak berebiziko garrantzia izaten jarraitzen du: herri-boterea klase-subjektua da ikuspuntu dinamiko batetik, baina ez modu dogmatiko, ortodoxo edo mugatzailean, gero eta heterogeneotasun handiagoa ematen baita langile-klaseen barruan, eta desokupazioaren eta lan-prekarizazioaren hazkunde esponentziala gertatzen baita (Fabbri, 2013:176). Horrela, herri-boterearen subjektuak morfologia sozial berri hau artikulatu nahi du, zeinak honako hauek barne hartzen baititu: langile industrial eta landatar klasikoa, uzkurtze-prozesuan dagoena; zerbitzuetako soldatapekoak, hedatzen ari diren hirugarrendutako eta azpikontratatutako gizon eta emakumeen talde berriak (Stratta eta Barrera, 2009); eta lan-merkatutik kanpo geratzen diren edo prekarizatuta dauden pertsona guztiak.

Herri-botereari dagokionez, etengabe eraikitzen ari den subjektu kolektibo gisa, haren forma posibleak ez dira definitzen eta zehazten, ez une jakin batean, ez aldez aurretik pentsatutako modu batean; aitzitik, modu dinamikoan sortuz eta berrasmatuz joango dira. Herri-boterearen ezaugarrietako bat hainbat modutan agertzeko aukera da, errealitate zehatzetatik moldatuz eta sortuz, eta, aldi berean, garatzen den dinamika komunitarioetan aldatu eta berreraiki egiten da. Horrela, komuna dena heredatu, produzitu eta erreproduzitzen duen “gutasuna”, subjektu plurala edo kolektibotasuna oso mota desberdinetakoa izan daiteke, forma desberdinak har ditzake (Gutiérrez, 2017:122). Politika tradizionalarekiko mesfidantza dela eta, herri-mugimenduak oinarri ona dira germenak edo herri-boterearen nukleoak sortzeko. Partaide politiko tradizionalek ez dute ordezkatzeko gaitasunik, eta mugimendu sozialen sorrerak agerian uzten du jendearen mesfidantza eta protagonismo soziala bilatzea (Garces, 2002:10). Baina dinamika komunitario eta herri-mugimendu kontrahegemoniko guztiak ez dira herri-boterea; horregatik, herri-boterea ez da nahastu behar mendeko klaseak protagonista dituen edozein errebindikazio-borrokarekin (Mazzeo, 2006:65).

Hala eta guztiz ere, espazio autoantolatuen dinamika komunitario eta herrikoi askok herri-boterearen forma aurreratuagoetarantz jotzeko ahalmena eta aukera gordetzen dute, hala nola «instantzia»rantz edo herri-boterearen nukleoetarantz (Mazzeo, 2007). Autoantolaketa, kontzientzia, konpromisoa eta botere-guneak lehiatzeko gaitasunen handitzea sakontzen diren heinean, herri-mugimenduan aurkitu daitezkeen askotariko forma guztiak pixkanaka errebindikazio hutsetik boterea eraikitzeko eta borrokatzeko epe luzerako planteamenduetara igaro daitezke (Caviasca, 2011:43). Herri-boterea eraikitzeko dinamiketan aurrera egin ahala, hartzen diren formek antolatuago egoteko joera izango dute:

Ziur aski, antolaketa-forma eta izen desberdin eta aldakorrak hartuko dituzte, eta horrek aukera emango du bizipen sozial batzuk (produkzio-enpresak, kooperatibak, zerbitzu publiko jakin batzuen kudeaketa, autokudeaketa, eta abar) berrezartzeko, eta nolabaiteko egonkortasuna emateko demokratikoki kudeatzetik sortutako boterea duen indar sozial eta politiko gisa ere baieztatuko den mugimendu batean, gero eta eskala handiagoan, bizi-baldintza eta gizarte-praxi komunitarioez jabetuko diren esperientziei (Casas, 2007:142).

**XII. Taula: Venezuelaren kasua**

Herri-boterearen eraikuntzak espazio- eta denbora-eskalen beste logika bat ere planteatu behar du, eraikitzeko eta garatzeko. Era dialektiko eta konstruktiboan garatu behar denez, zaharra dena aurrez aurre jarriz eta berria dena sortuz, kapitalarekin aurrez aurre jartzeko espazio- eta denbora-eskaletatik egin dezake, baina berria dena eraikitzeko eta epe luzerako eraldaketaren ikuspegitik, garrantzitsua da logika berriak sortzea. Herri-boterea eraikitzeak politikaren denborak eta eskalak birmoldatzera behartzen gaitu; izan ere:

Arruntaren espazio- eta denbora-eskalek gizartearen eraldaketa espazioaren eta denboraren beste nozio mota batetik abiatuta pentsatzen ikastera behartzen gaituzte. Nozio hori, kuantitatiboa ez ezik, kualitatiboa ere bada, desberdintasunak ezagutzeko eta balioesteko gai dena. Gizarte-eraldaketa aldi berean autodeterminazio-ekintza sozial ugari gertatzen direla pentsatzera behartzen gaitu, espazioa eta denbora kualitatiboki desberdin eta eskala-dimentsio desberdinetan bizi eta ekoizten dutenak; desberdinak, tamainagatik ez ezik, batez ere harreman-edukiagatik ere (Linsalata, 2019:116).

Ikuspegi horretatik begiratuta, kuantitatiboa garrantzitsua da, baina batez ere kualitatiboa, hau da, ez zein azkar egiten dugun, baizik eta nola egiten dugun. Beraz, garrantzia hartzen dute gure artean finkatzea lortzen dugun harremanen nolakotasunak eta kapitala setiatzeko dugun aukerak, gure bizitza praktikoaren espazioak eta denborak zehazteko gaitasunaren finkapenetik abiatuta (2019:120). Horregatik, denbora-eskalak epe luzekoa izan behar du, hain zuzen ere, gizarte-harreman berriak eratzen dituelako bizitza errepikatuz (eta zaharrak deseginez), eta berria autoeratzeko prozesu luze gisa, herri-boterea, iraultza sozial gisa, ezin da une bateko gertaera batera, «Garaipen» batera murriztu; aitzitik, garai bat hartzen du, eta «garaipen» eta «derrotas» (De Angelis, 2019) batzuek osatzen dute.

Ohikoa den beste espazio-denbora logika batzuen eraikuntzan, ezinbestekoa da herri-boterearen dimentsio espaziala. Espazio hori hurbila da, komunitateak bizimodu berriak bizi dituen tokian. Eraikitzen ari den botere berriak zehaztua eta lurralde jakin batean kokatua egon behar du (Perdia, 2019). Horregatik da garrantzitsua prozesua lurraldekatzea, baliabide material eta sinboliko guztiak sartzea, gizarte-harremanak, azpiegiturak, gaitasun kolektiboak, botere berria eraikitzeko ezagutzak. Horrela, herri-botereak gizarte-lurraldetasun bat eraikitzen du, zeinetan adierazten baitira mendeko klaseen autoemantzipazio-gaitasunak (Mazzeo eta Stratta, 2007:13). Foucaultek erabilitako 'heteropatia' kontzeptua berreskuratzen du Harveyk, kapitalismoaren barruan espazio heterotopikoak sor daitezkeela planteatzeko, non aldi batez erabat desberdinak diren ekoizpen, antolaketa sozial eta botere politikoko moduak loratu daitezkeen; aukera antikapitalistaren eremu bat dakar, etengabe irekitzen eta ixten ari dena (Harvey, 2014:216). Lurraldetzearen eta herri-boterearen aurrefigurazioaren ideiak uztartzen dira hor, tokiko botereari dagokionez, zehazki. Hala, herri-boterearen estrategia batek lokalista izan behar ez duen arren, eta herri-boterearen eraikuntzak, formek eta kontrolak eskala nazionalera eta nazioartekora hedatzea helburutzat izan behar duten arren, argi dago estrategia horren funtsa hurbileko edo tokiko eskalan oinarritzen dela. Hurbileko lurralde eta espazioetako herri-boterearen dinamika horietatik abiatuta antolatu eta koordinatu beharko dira goragoko beste lurralde-eskala batzuetarako aurrerapenak, lurralde-federazio eta -konfederazioetara iritsiz (Öchalan, 2012; Rojas, 2018).

Baina tokiko boterearen ideiak, herri-botereak bezala, ez du zertan kausa emantzipatzaileari lotuta egon, tokiko botereak zein botere dual kontserbadoreak edo menderatzaileak egon baitaitezke, mafiek, paramilitarrek edo hainbat talde erreakzionariok erabilia (Caviasca, 2010:33). Horregatik, kontrahegemonikoa eta emantzipatzailea izateaz gain, tokiko boterea ez da herri-botere, baldin ordezkarien eta ordezkatuen arteko banaketa zorrotzarekin hausten ez bada (Coraggio, 1987:33). Horrela, herri-boterearen, herri-autogobernuaren, erkidego-autoantolaketaren, tokiko boterearen eta gizarte-borroken lurraldetzearen ideia lotzen duten planteamenduak daude, botere bikoitzeko egoerak eraikitzeko bidean, baina ez Estatuaren boterea hartzearen ikuspegitik, baizik eta zaharraren aurkako borrokaren eta berriaren larrialdiaren prozesu paralelo eta osagarri baten ikuspegitik begiratuta. Horrela, tokiko botereak prozesu orokorra izan behar du, nazionala, non herri-botereko erakundeak eratzen hasten diren, beren eremua gobernatzeko ardurarekin (Santucho, 1995:37). Gainera, eraikitakoa defendatzeko ideiak autodefentsarako aukera eskatzen du, ez atzera ez aurrera egiteko, baizik eta aurrera egiten jarraitzeko (Santucho, 1995; Villoro, 1997; Öchalan, 2012).

**V. Grafikoa: Venezuelako komunak, herri-boterea entseatzeko adierazle zehatz eta holistiko bat.**

2010. urteko **Komunen lege organikoan**, honelako definizioak irakur daitezke:

**I. TITULUA   
XEDAPEN OROKORRAK   
  
Xedea  
1. artikulua**. Lege honen xedea Herri Boterea garatzea eta indartzea da, eta, horretarako, herri-boterea gauzatzean herritarrek subiranotasunaren eskubide osoa egikaritzen duten eta autogobernu moduen bidez parte-hartze protagonikoa garatzen duten toki-entitate den Komunaren eraketa, eraketa (errepikaturik ondo?), antolaketa eta funtzionamendua arautzen duten arauak ezartzea, estatu komunala eraikitzeko, zuzenbideko eta justiziako estatu demokratiko eta sozialaren esparruan.

(...)   
  
**II. TITULUA   
KOMUNATIK**  
  
**Komuna  
5. artikulua**. Espazio sozialista bat da, eta, toki-erakunde gisa, ondoko erkidegoen integrazioak definitzen du, memoria historiko partekatuarekin, kultura-ezaugarriekin, usadioekin eta ohiturekin, betetzen duten lurraldean eta sostengu gisa erabiltzen dituzten ekoizpen-jardueretan aitortzen baitira, eta subiranotasunaren eta parte-hartze protagonikoaren printzipioak erabiltzen dituzte herri-boterearen adierazpide gisa, gizarte-ekoizpenaren erregimenarekin eta Garapen Ekonomikoaren Plan Nogeno eta Jasangarriaren ereduarekin bat etorriz.   
  
**Helburua  
6. artikulua.** Komunaren helburu nagusia da estatu komunala eraikitzea, politika publikoen kudeaketan herritarren parte-hartze protagoniko eta erantzukidea sustatuz, bultzatuz eta garatuz, komunitate antolatuek autogobernua eratu eta gauzatuz, garapen sozial eta ekonomikoaren plangintzaren bidez, proiektuak formulatuz, aurrekontuak egin eta gauzatuz, eskumenak eta zerbitzuak administratuz eta kudeatuz, jabetza eta ekoizpena deszentralizatzeko prozesuaren arabera.

**Helburuak  
7. artikulua**. Komunak honako helburu hauek izango ditu:   
  
1. Herri-estatua garatzea eta sendotzea, herri-boterearen adierazpide eta gizarte sozialista eraikitzeko euskarri gisa.

2. Autogobernua eratzea kudeaketa publikoaren formulazioan, betearazpenean eta kontrolean eginkizunak zuzenean betetzeko.

3. Gobernu Kontseilu Federalak ezarritako lurralde-kudeaketako unitateen esparruan, beste erkidego batzuekin integratzea eta artikulatzea sustatzea.   
4 .Jabetza sozialaren garapena eta sendotzea bultzatzea.   
5. Herritarrek lurralde-, politika-, ekonomia-, gizarte-, kultura-, ekologia- eta segurtasun- eta defentsa-alderdiei lotutako planak eta proiektuak formulatzen, gauzatzen eta kontrolatzen zuzenean parte hartzeko moduak eta mekanismoak daudela bermatzea.   
6. Komunitateetan prestakuntza eta informazioa emateko mekanismoak sustatzea.   
7. Giza eskubideen defentsa kolektiboa eta herrikoia bultzatzea.   
8. Errepublikako Konstituzioan eta Legean zehaztutako guztiak.

**VI. Grafikoa: Komunaren Egituraren Eskema**

Azkenik, herri-boterea autoeraketa gisa eraikitzeko ideia horrek subjektu dinamikoaren ideia indartzen du, norberaren gaitasunetan, autoeraikuntzan oinarritutako botere-egitearen eraikuntzan oinarrituta. Autobaieztapen hori elkarren artean berrelikatzen diren hainbat prozesu paralelotan garatzen da, herri-boterea gatazka konstituziogilearen dialektikan garatuz doan heinean. Herri-boterea autoeraketa-dinamika baten parte da; dinamika hori autoantolaketatik moldatzen da, eta bitartekaritzek bultzatzen dute, eta, aldi berean, bultzatzen dute bere burua antolatzen jarraitzera aurrefigurazio-borroken barruan (Rodríguez, 2007:111). Autoantolaketarekin batera, autokudeaketak, praktika kolektibo gisa, ez du zerikusirik eredu liberalarekin, baizik eta parte-hartze, plangintza, ekintza erantzukide eta erregulazio kolektiboko sistemak eratzearekin, zeinek autogobernatzeko gaitasuna adierazten baitute; herri-boterearen funtsezko beste zati bat da (Kode Libreak, 2016:44). Ideia horiek mendeko klaseen autogobernuaren kontzientzia handitzeko beharrari lotzen zaizkio(Mazzeo, 2007). Autonomiak ere pisu handia du herri-boterearen barruan, ikuspegi marxista batetik uler daitezkeen bi alderditan: autonomia klase-independentzia gisa –subjektiboa, antolamenduzkoa eta ideologikoa– nagusitasun kapitalista burgesaren testuinguruan; eta autonomia emantzipazio gisa, eredu, aurrefigurazio edo gizarte emantzipatuaren eraketa-prozesu gisa (Modonosi, 2010:104). Eta, era berean, estatuz kanpoko espazio publikoekin lotutako autonomia planteatzen duen ikuspegi libertarioago batetik abiatuta, herri-boterearen akuilu gisa, merkatuaren eta Estatuaren arteko eremu gris moduko horretan eraikiko lirateke (Ouviña, 2007:190). Horrela, herri-botereak autonomia kontzienteki bilatzeko prozesuak ere aipatzen ditu, klase nagusiei, Estatuari eta sistema jakin bateko ugalketa-erakunde eta -logika produktiboei dagokienez (Mazzeo, 2006:65). Autodeterminazioa subjektuen historia politikoaren parte da, edozein gatazkatan garatzen den berehalako erantzuna da (Rodríguez, 2018:17), non mendeko subjektuek nortasun propioa sortzen duten, bai antolaketa-modu propioetatik, bai proiektu zehatzetatik abiatuta, gizarte forma gisa autozehaztutako osotasuna lortzeko asmoz (Rodríguez, 2018:161). Gainera, autodefentsa sozial eta militarraren ideia eraikuntza sozial berriaren hedapenean eta defentsan ere txertatzen da; horregatik, tokiko boterearen aniztasun eta hedapen horrek aukera errepresiboak asko zailduko ditu, eta bideragarri egingo du tamaina txiki eta ertaineko tokiko unitate gerrillariek arrakastaz defendatzea botere berria (Santucho, 1995:37). Eraikitakoa defendatzeko ideiak autodefentsarako aukera eskatzen du, atzera ez egiteko eta aurrera egiten jarraitzeko behar gisa. Horrela, autonomiaren, autokudeaketaren, autodeterminazioaren, autoantolaketaren eta autodefentsaren arteko interakzio-prozesuan berezko gaitasunak areagotzeak autogobernu komunitario integrala eraikitzeko aukerak sakonduko ditu arlo politikoan eta produktiboan, arlo sozialean eta kulturalean, autoeraikuntza dinamiko eta etengabe gisa.

**Ondorio gisa**

Krisi sistemikoak eta zibilizazioak areagotutako demokrazia liberalaren krisi-garai honen aurrean, sortzen ari den gizarte-prozesu gisa agertzen da herri-boterea, eredu liberala ez den beste gizarte mota bat eraikitzeko. Herri-boterea, beraz, demokratizatzeko gaitasuna duen helburu konplexua da, eta, aldi berean, atzeraelikatzen diren azpiprozesuek osatzen dute, hainbat eremutan eta intentsitate desberdinekin garatzen direnak. Horrela, herri-botereak, prozesu, proiektu eta subjektu gisa, hainbat planteamendu praktiko eta teoriko integratzeko eta biltzeko gaitasuna erakusten du, aurkakotzak gainditzeko eta ikuspegi emantzipatzaile desberdinen inguruan sintesi berrituak bilatzeko.

Botere mota berri bat eraikitzeari dagokionez, kontrabotereak eta botere dualak aurrez aurre duten dikotomia gainditzen du herri-botereak, autoeraikuntzako prozesu mailakatu batean integratzeko. Botere kargugabetzaile, izendatzaile eta eratzailearen aurkakotza gainditzen du, eta harreman dinamikoan jartzen ditu gatazka autoeratzailearen dialektikan oinarritutako prozesu batean. Boterearen erreformaren eta boterea hartzearen ideia gainditzen du, botere propioa eraikitzeko prozesuaren bidez. “Estatua bai ala ez” eztabaida ere gainditzen du, ~~bai ala ez,~~ Estatutik, Estatuaren kontra eta Estatutik haratagoko lana egitearen alde eginez, hau da, Estatutik egindako lana beste borroka-eremu bat bezala ikusiz, baina betiere sortzen ari den herri-boterearen eraikuntza berria azpimarratuz.

Herri-botereari dagokionez, proiektu gisa, eraikitzen ari dira herri-boterearen jardunbide desberdinen bidez demokrazia liberala gaindituko duen demokrazia komunalerako formak, balioak eta edukiak. Amaitutako eredu bat aurkezteaz gain, parte-hartze zuzeneko, kudeaketako, administrazioko, eztabaidako, informazioko, kontzientziazioko eta autoantolaketa kolektiboko praktika oparoak beste modu demokratiko batzuk aurreikusten ari dira etorkizunerako orainaldiko saiakuntza gisa. Horrela, herri-boterea, menderatze anizkoitzeko sistemaren zapalkuntza-ardatzen aurka borrokatzeko gune kolektibo eta aglutinatzaile bihurtzeaz gain, emantzipazio-prozesuetarako subjektuak eta proiektuak eraikitzeko gune ere izan daiteke, hau da, emantzipazio anizkoitzeko sistema bat bultzatzeko gune.

Subjektuaren ideiari dagokionez, herri-botereak aukera oso irekiak eta dinamikoak eskaintzen ditu subjektu emantzipatzaile berri bat eraikitzeko. Subjektu berri hori dominazio-ardatz desberdin bakoitzean sortzen diren identitate kokatuetan eta zehatzetan oinarrituta eraikitzen da, baina subjektu zapalduen aniztasuna artikulatzeko eta integratzeko beharra eta aukera planteatzen du, identitate emantzipatzaile aglutinatzaile berri bat sortzeko.

Horrela, herri-botereak, prozesu, proiektu eta subjektu gisa, autonomiaren, autokudeaketaren, autodeterminazioaren, autoantolaketaren eta autodefentsaren arteko interakzio-prozesuan berezko gaitasunak areagotzean oinarritzen da, eta, horrela, autogobernu komunitario integrala eraikitzeko aukerak sakonduko ditu arlo politikoan eta produktiboan, sozialean eta kulturalean, autoeraikuntza dinamiko eta etengabe gisa. Krisialdi sozial, politiko eta ekonomikoen aurrean alternatibak eraikitzeko espazio bizi eta kolektiboa eskaintzen du.

# III. ATALA

# Parte-hartze estrategiak eta euskal gizartearen zenbait esperientzia

## Erabakitzeko eskubidea: estatu berriak sortzeko bide demokratikoen bila

Ander Vizán-Amorós, Amalur Álvarez eta Julen Zabalo.

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

**LABURPENA:** Autodeterminazioa koloniei bakarrik zegokien eskubidea zela nahiko ezarrita zegoenean, eztabaida berriak piztu dira azken hamarkadetan, XXI. mendean batez ere, kontzeptua ñabartu nahian. Ezin zen bestela izan, aurreko kontzeptualizazioak irteerarik gabeko bidean uzten baitzituen kolonia izaera erakutsi ezin zuten herrialdeak. Azken urteetan, beraz, eztabaida berpiztu da, baina bilakaera horretan, osagai berriak eskaintzen ditu, eta aitzitik, eztabaidaren giltzarri klasikoak ziren herri edo nazio eskubideek protagonismo puntu bat galdu dute, eta demokraziak eta parte-hartzeak, aldiz, irabazi. Esan genezake autodeterminazio kontzeptuaren demokratizazioa bizitzeko aukera izan dugula azken urteotan, eztabaida teorikoan ez ezik, baita errealitate pragmatikoan ere. Era horretara, autodeterminazio teorien artean, plebiszito teoriak indartu dira eztabaida akademikoan. Eta nazioarteko panoraman, 1945etik 2019ra sortutako estatuen erdia inguruk erreferenduma erabili du independentzia aitorpenaren aurretik edo ostean. Are gehiago, praktikan, independentzia erreferendumak oinarrizko arau bihurtu dira nazioartean.

Izan ere, biolentzia edo gerren aurrean, erreminta demokratikoen aukerak hobetsi dituzte burujabetza maila handiagoak lortu nahi dituzten komunitate politikoek, eta horien artean Estaturik gabeko nazioek. Testuinguru horretan, erabakitzeko eskubidea kontzeptuak eta hori garatzeko prozedurak garrantzia hartu dute burujabetza esparruak irabazteko bidean. estatuen eta metropolien arteko gaitzat hartzen zena maila apalagoetan ikusten dugu gaur. Lurraldea, soberania eta demokrazia moduko hitzek egunerokotasuna hartu, eta zentral bihurtu dira, ez bakarrik Politika Zientzia edo Soziologiaren alorretan, baizik eta alderdien arteko eztabaidetan edo gizarte mugimenduen borroka eta eztabaida txikietan ere. Hori dela eta, kontzeptuak eurak ere duela urte batzuk baino modu abstraktuago eta irekiagoan ulertu daitezke gaur egun. Interpretazioak interpretazio, kontzeptu horiek estatu berrien sorreran duten paperean zentratuko gara testu honetan, eztabaida horiek guztiek erreferenduma ardatz dutela.

Autodeterminazioaz zentzu askotan hitz egin daiteke, beti erabakiak hartzeko askatasunari loturik. Erabakiok pertsona batek bere bizitzari buruz hartzen dituenak izan daitezke, baina kolektiboak ere izan litezke. Modu askean erabaki ahal izateak, bestalde, ez du esan nahi pertsonaren askatasun osoan sinesten denik eta kanpoko eraginik ez dagoenik, edo guri eragiten ez digunik, baina bai azken erabakia hartzeko botere nahikoa daukagula. Hori izan da, hain zuzen ere, azken mendeetan zehar zabaldu den eztabaida, normalean arlo politikoari loturik, honela labur daitekeena: lurralde jakin bateko biztanleek ba ote duten eskubiderik haien herrirako aukeratu nahi den egituraketa politikoa erabakitzeko.

Ba ote dago halako eskubiderik? Botoa emateko eskubidea dagoenez, pentsa liteke norberaren herrialdea zein izan behar den erabakitzeko aukera ere egon beharko zela, baina gutxitan gertatzen da horrela. Horretaz guztiaz mintzatuko gara atal honetan. Lehenengo autodeterminazio eskubidearen bilakaera azkarra egingo dugu, eta ondoren erabakitzeko eskubidea sakonago aztertuko dugu: irizpideak eta garatzeko aukerak.

1. **Lurralde gaien gainean erabakiak hartzeko eskubidea**

Antzinako Erregimeneko egituraketa administratiboa permisiboa zen herrialde bakoitzaren ezaugarri propioekin. Izan ere, zerga funtzioa zen inportanteena, gizarte egonkortasuna eta Estatuarekiko leialtasunarekin batera. Baina industrializazio prozesua hasi zenean, burgesiek estatu zentralizatuagoen eta kulturalki bateratuagoen beharra izan zuten, eta horrek gatazka eta lehia ekarri zituen, bai burgesien artean eta baita kulturen artean ere.

XIX. mendetik aurrera nazio-estatua bilakatuko da lurralde egituraketa modu berria, hau da, estatu bat zeinean nazio bat gailentzen baita herrialde horretako besteen gainetik. Nazio horrekin batera, kultura bakarra inposatzen da, estatu horretako biztanle guztiak lotuago egoteko eta sentitzeko helburuz. Ez da lekurik geratzen beste kultura edo nazioentzat. Aitzitik, denborarekin desagertzea da horien patua, edo kasurik hoberenean, bigarren maila batean irautea, errejio kultura gisa (nazio-estatuaz, ik. Tivey, 1981; Guibernau, 1996).

Baina kulturekin batera, batzuetan herrialde horietako burgesiak ere irten daitezke galtzaile. XVIII. mendetik hasita, eta XIX. mendetik aurrera batez ere, burgesia horien erantzuna dator, mugimendu nazionalista gisa. Adibide argia dugu Amerikan jarraian sortu ziren independentzia mugimenduetan, bertako burgesiek bultzaturik. Estatu berriak sortzen dira, estatu propioak bakarrik ziurtatu baititzake herrialde baten autonomia ekonomikoa eta kulturala. Lehia hauek guztiak bortxazko gatazken bidez ebatzi ziren, matxinadak edo gerrak piztuz botere zentralaren kontra.

Hala ere, XIX. mendetik aurrera, gerraren ordez, lurralde gatazkak ebazteko bestelako ibilbide demokratiko eta parte-hartzaileak antola litezkeelako teorizazioak hasi ziren zabaltzen: autodeterminazio eskubidearen sorrera da. 1. grafikoan ikusten denez, fase desberdinak eduki ditu, baina denboran batera gertatu ahal izan dira. Hau da, batak ez du aurrekoa halabeharrez ordezkatu. Bilakaeraren hasierak oso ideologia desberdineko bi erreferentzia argi ditu. Batetik, Europako tradizio sozialista; eta bestetik, Estatu Batuetako demokrazia liberala.

**VII. Grafikoa: Autodeterminazio eskubidearen (AE) bilakaera**

Pentsaera sozialistaren ekarpen handienetako bat Austria-Hungariako inperioan aurkitu daiteke, Karl Renner-en eta, bereziki, Otto Bauer-en eskutik. Biak sartzen dira sozialismo austro-marxista deitutakoan, eta hain inperio handian sortzen ziren nazio gatazkei irtenbidea ematea zuten helburutzat. Bauer-en proposamena originala da, lurralde eskubideez edo banaketez hitz egin beharrean, *pertsona eskubideez* hitz egiten baitu. Horren arabera, proposatzen zuen kultura bateko kide kopuru jakin batek autonomia eskubide batzuk eduki behar zituela, inperioaren edozein lekutan zeudela. Ez zuen onartzen, beraz, nazio bakoitza lurralde baten jabe izatea, eta ondorioz, sezesio eskubidea ere ukatzen zuen, baina bai, aldiz, inperioaren edozein lurraldetan autonomia osatzeko eskubidea, kultura gaietarako batez ere (Bauer, 2000; Nimni, 2005 eta 2007; Renner, 2005). Sezesio eskubidea urte batzuk geroago jaso zen, 1924ko sobietar konstituzioan, Leninen pentsaerari jarraikiz, uste baitzuen herri mugimendu guztiei errespetua zor zitzaiela, eta ez, ordura arte egiten zen bezala, sozialismoaren bidean onuragarri ziren ala ez begiratuta (Villanueva, 1987).

Pentsamendu liberalaren aldetik, garrantzi historiko handikoa izan zen Estatu Batuetako Woodrow Wilson presidentearen proposamena, I. Mundu Gerraren ondoren deseginda geratu zen Austria-Hungariako inperioaren lurralde arazoari irtenbidea emateko. Nazioen existentziaren araberako lurralde banaketa proposatu zuen, berak deituriko *Nazionalitateen Irizpidea* oinarri hartuta. Inperioan sakabanatuta zeuden herri eta kulturak kontuan harturik, lurralde bateko biztanleei estatu berririk sortu nahi zuten edo ez galdetzea proposatzen zen irtenbide honetan. Era horretara, estatu berriak sortu ziren, gerora erabakigarri suertatuko zen metodoa erabilita batzuetan, plebiszitoak edo herri kontsultak, alegia.

Nazionalitateen irizpidean oinarritutako autodeterminazio eskubideak bide luzea egin du ordutik hona. Lehen fase bat Mundu Gerren arteko aroan zabaldu zen, baina Ekialdeko eta Erdialdeko Europara mugatu zen, beste lurralde batzuetara iragateko asmorik gabe. Bigarren fasea, aldiz, mundu osora zabaldu zen, deskolonizazio prozesuari lotuta. Denboran ere luzeagoa da, eta II. Mundu Gerraren ostean Nazio Batuen erreferentzia argia bihurtu zen deskolonizazio prozesuei aurre egiteko, eskubide modura jasoa. Estatu berri asko sortu ziren horrela, Asian eta Afrikan batez ere. Batzuetan gatazka armatuak sortu baziren ere, aurreko deskolonizazio prozesuetatik bereizi behar dira, askotan plebiszituen bidez ebatzi ziren eta (ik. Orentlicher, 2003: 20-25).

Hala ere, Nazio Batuek jasotako eskubide hori ere ez zen unibertsalizatu. Aitzitik, Europako estatu boteretsuek asmo sendoa erakutsi zuten beren kolonietara mugatzeko. Hori dela eta, XX. mendearen amaieratik aurrera, hirugarren fasea ireki zen, zeinean autodeterminazioa ezin kenduzko eskubide unibertsal gisa teorizatzen baita. Fase horri erreparatuko diogu.

**Autodeterminazioak teorizatuz**

Teoria bat baino gehiago dago autodeterminazio eskubideaz, ia gai horretaz idatzi duten egileak beste. Horrek ez du esan nahi, ordea, guztiz desberdinak direnik. Beobidek dioen bezala, desberdintasunak badaude, baina baita antzekotasunak ere (2008: 69). Horietako batzuk azaltzen saiatuko gara jarraian, labur bada ere.

Aurkeztuko dugun sailkapenerako Requejo eta Nagel (2017) hartuko ditugu oinarritzat, eta horrez gain, zenbait aldaketa sartuko dugu Buchananen eta Normanen teorietatik abiatuta. Autodeterminazioari buruzko teoriak lau tipotara mugatuko ditugu:

* Teoria nazionalistak: nazioa ipintzen dute erdigunean, bera baita autodeterminaziorako eskubidea duen subjektu politiko legitimoa. Sezesioa, beraz, lehenagotik datorren unitate politikoan legitimatzen da (Requejo eta Nagel, 2017).
* Bidezko kausaren teoriak (edo *remedial theories*): saihestu beharreko irtenbide politikotzat jotzen dute sezesioa, muturreko baldintzetan salbu. Buchananek (1991) goitik behera zehazten ditu sezesioa justifikagarri egingo duten kausak: gizarte taldeen gaineko injustizia edo zapalketa kasuak, bideak giza eskubideen urraketa edo politika diskriminatzaileak direla.
* Prozedura teoriak: bidezko kausaren teorien barruan sailkatzen dira normalean (Requejo eta Nagel, 2017). Sezesioa azken neurri gisa ulertzen da, eta egoera horretara ez heltzeko prozedurak ere irekitzen dira, “Estatua, indarraren inguruan ez ezik, kontsentsuaren inguruan ere baturik dagoela ulertzen baita” (Norman, 2002: 95). Teoria hauen arabera, sezesioa prozesu arrazional baten ondorioz heldu behar da, beti konstituzio marko bidezko eta demokratiko baten barruan (Norman, 2002).
* Plebiszito teoriak. Beste izen batzuk ere ematen zaizkio: teoria demokratikoak, aukera librearenak, elkartze askatasunarenak, edo borondate indibidualarenak (Beobide, 2008). Gure interesekoak dira, erradikalitateari edo sakontze demokratikoari garrantzia ematen baitiete, eta horrekin batera, erabakitzeko eskubidea kontzeptua markoztatzeko balio dute. Arreta handiagoz aztertuko ditugu.

Oro har, plebiszito teoriek enfasia ipintzen dute autodeterminazio askearen prozesuaren jarduera demokratikoan, eta era horretara, askotan aukerarik desiragarriena ez bada ere, errazago onar lezakete sezesioa (Beran, 1984). Sezesiorako prozesuaren legitimitatearen maila haren demokratizazioak markatzen du, eta horren barruan autonomia indibidualak eta politikoki elkartzeko eskubideak (Requejo, 2002).

Azpimarra dezagun plebiszito teoriek bat egiten dutela autodeterminazioa eskubide indibidualei lotzean, eta ez eskubide kolektiboei (Gauthier, 1994; Philpott, 1995; Requejo, 2002). Horrela ulertuta, autodeterminazioak goren puntua markatuko luke norbanakoaren emantzipazioaren bilaketan (Requejo, 2002). Hala ere, Philpottek (1995) dioenez, norbanakoen eskubidetzat jotzen bada ere, autodeterminazioa taldeka erabiltzen da. Hori dela eta, autodeterminazio askearen prozesuan plebiszitoa da ardatza, hau da, kontsulta edo erreferendum bat, zeinean autodeterminazioa lantzen duen populazioak bere estatus juridiko-politikoaren gainean erabakitzen baitu.

Autodeterminazioa guztiz ariketa demokratikoa da teoria hauentzat, baina ez datoz bat, ordea, eskubide hori zer lurraldek erabil lezakeen zehazteko momentuan. Oso onartua da ondo zehaztutako lurralde bateko norbanakoek elkartzeko borondatea erakusten badute, autodeterminazio eskubidea erabil lezaketela -nahiz eta Philpottek (1995), adibidez, ukatu egiten duen herrialdeak zehazteko irizpidea etnizitatea izan daitekeenik. Edozein modutan, sortuko zen estatu berriak eraginkortasuna erakutsi beharko luke, eta gai izan beharko luke estatu baten oinarrizko eskumenak bereganatzeko (Philpott, 1995; Beran, 1984; Wellman, 1995).

**Eskubide berria teorizatuz: erabakitzeko eskubidea**

Gera gaitezen momentu batean autodeterminaziorako plebiszito teorien bilakaeran, garapen horretatik erabakitzeko eskubidea kontzeptuaren oinarri teorikoa aurkitu dezakegu eta. Ibilbide horretan erabakitzeko eskubidea zer den zehaztu ahal izango dugu, zein den jatorria, zergatik sortzen den, eta baita zer harreman daukan autodeterminazio eskubidearekin ere.

Esan dugunez, kontzeptuaren jatorrian hainbat mugimendu nazionalistak, europarrak batez ere, autodeterminazio eskubidea egikaritzeko aurkitzen zuten oztopo teorikoa agertzen da, testuinguru kolonialera eta Nazio Batuek ezarritako marko juridikora mugatu behar ziren eta (Cassese, 1995; López-Jacoiste, 2019; Urrutia et al., 2012). Oztopo teorikoa diogu, praktikan bestelako bideak ireki zitezkeela frogatzeko hainbat adibide aurkitzen dugu eta, nahiz eta beti emerjentziazko gai gatazkatsuak izan, eta nazioarteko oihartzunarekin. Salbuespen horien zerrenda Bangladeshekin has liteke, Pakistanetik 1971n banatua. Eta asko gehiago aurkituko ditugu *Gerra Hotza*renamaieran: bai estatuak batzeko, Alemania; banatzeko, Txekoslovakia bi estatutan; zein estatu berriak sortzeko ere, Sobietar Batasunetik (herri baltikoak, Kaukasoko eta Asiako errepublikak) eta Jugoslaviatik (Eslovenia, Kroazia, Serbia…). Europatik at ere aurkitu ditzakegu adibideak: Eritrearen sezesioa Etiopiatik, 1993an.

Izan ere, ez dira gutxi izan deskolonizazioaren testuingurutik kanpo sortutako estatu berriak, baina ez dute eraginik izan nazioarteko jurisprudentzian. Hori dela eta, zalantzak areagotu dira autodeterminazio eskubidearen inguruan, ez baita gai izan deskolonizazio prozesuetatik at agertu diren bestelako eskaerei modu egokian erantzuteko. Testuinguru horretatik abiatuta, XX. mendearen amaieratik aurrera, deskolonizazioarekin eta larrialdi egoerekin nahitaez lotuta ez dauden prozesu emantzipatzaileak teorizatzeko eta praktikara eramateko ahaleginak egin dira. Are gehiago, teorizatu nahi izan da “autodeterminazio eskubidea erabili gabe ere, sezesio prozesu bat ezar daitekeela, irizpide demokratikoa oinarritzat hartuta” (Urrutia et al., 2012: 64). Zentzu horretan, paradigmatikoak dira Kosovoko eta Kanadako adibideak.

Autodeterminazio eskubidean oinarritzen ez den sezesio kasurik ezagunena Kosovo da, 2008an. Urte horretan, eta estatu subiranoarekin adostu gabe, Kosovoko Parlamentuak independentzia aldarrikatzea eta estatu gisa eratzea erabaki zuen aldebakartasunez. Kasu honetan garrantzitsuena da Nazioarteko Justizia Gorteak ebatzi zuela aldebakarreko independentzia aldarrikapena ez zela nazioarteko zuzenbidearen aurkakoa, hain zuzen ere gai horri buruzko legeria argirik ez dagoelako (2010eko uztailaren 22ko Iritzi Aholku-emailea). Argi dago Jugoslavia zaharretik etorritako gatazka luzeak eragina izan zuela bere independentziaren iraupenean, eta, bestalde, agerian utzi zuen nazioarteko komunitatearen onarpenaren garrantzia; izan ere, aho batez ez bada ere, babes handia izan du (Urrutia, 2012).

Ondorio hori bera atera dezakegu Quebeceko prozesu subiranistatik. Izan ere, XX. mendearen azken zatian autodeterminazio eskubidea hartzen hasi zen ikuspegi aldaketan funtsezko mugarria markatzen du Quebecek. Bi erreferendum egin ziren Kanadatik bereizteko, 1980an eta 1995ean, betiere sezesionisten kontrako emaitzarekin (puntu bakar batengatik bigarren deialdian). Hala ere, irakaspen handiko esperientzia izan da autodeterminazioaren teorietarako, batez ere lurralde arazoak demokratikoki konpontzeko egin zen ahaleginagatik. Hala, eztabaida akademiko bizia eragin zuen (ikusi, besteak beste, Moore, 1998; edo Macedo eta Buchanan, 2003), baita politikoa eta juridikoa ere (ikusi Buchanan, 2003). Ondorio gisa, banantze prozesu bat gobernu federalaren eta banandu nahi duen probintziako gobernuaren artean beti adosteko beharra ateratzen da. Eta, bestalde, alde bakarreko prozesu batek baliozkoa izateko aukera onartzen da, nazioarteko komunitateak hala onartzen badu.

Quebecen eta Kanadaren arteko gatazkari buruzko eztabaida luze eta interesgarrietan funtsezko ideia bat sortzen da: esparru demokratiko baten barruan, beharrezkoa da herritarren interesak ahalik eta hobekien egokitzeko formulak bilatzea, lurralde-eskaerak barne, betiere biztanleriari kontsulta demokratikoa oinarri hartuta. Adibide bat eskoziar kasua da, non britainiar gobernuak, Edinburgoko Akordioaren bidez, erreferendum bidez erabakitzeko eskubidea aitortzen dien eskoziarrei, Erresuma Batuaren parte izaten jarraitu nahi badu, horretarako Eskoziaren eta Ingalaterraren arteko 1707ko Batasunaren Akta oinarritzat hartuta (ikus, adibidez, Keating, 2015).

Desberdina da, ordea, Kataluniaren kasua, zeinean erabakitzeko eskubidea Kataluniako erakundeek beren autonomia-estatutua berritzeko eta berregokitzeko egindako ahaleginen porrotaren ondorioz garatu baitzen. Espainiako alderdi politikoek, eta batez ere Espainiako Auzitegi Konstituzionalak, uko egin zioten Kataluniako erakundeen proposamenak negoziatzeari, eta horrek bide berriak bilatzera eraman zituen Kataluniako eragileak. Horien artean, azpimarratzekoa da erabakitzeko eskubidea deiturikoaren garapen teoriko interesgarria, Kataluniako esperientzia subiranistarekin oso lotuta, ikusiko dugun bezala (Vilajosana, 2014).

Alta, autodeterminazio-eskubidearekin pareka daitekeen kontzeptu horren lehen erabileretako bat Euskal Herrian egin zen (López, 2013A). Izan ere, Europan eratu ziren estatu berrien eraginpean, 1989an Alemania berriz elkartu ondoren, eta Irlandako bake-prozesuak lagunduta, XX. mendeko azken hamarkadan giro aproposa sortu zen euskal nazionalismoaren familietan euskal arazoari irtenbide berriak elkarrekin bilatzeko. Hori 1998an gauzatu zen, Euskal Herriko eragile politiko, sozio-ekonomiko eta kultural nagusiek lortu zuten ekintza-akordioarekin, *Lizarra-Garaziko Akordioa* deitutakoarekin.

Aldeko testuinguru horretan, nazioarteko jurisprudentziak zekarren oztopoa gaindi zezaketen formula emantzipatzaile berriak aztertu ziren, betiere irizpide demokratikoari lotuta. Horrela, bada, autodeterminazio eskubidea teorizatu zen, aldaketarako prozesu politiko eta demokratiko gisa (Zubiaga, 1999), edo hura demokratikoki gauzatzeko bideak eta tresnak proposatuz (Zubiaga, 2002). Ekarpen horiek guztiak oinarri gisa erabili ziren Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutu Politikoa erreformatzeko ekimenerako, Juan Jose Ibarretxe orduko lehendakariak aurkeztua, eta Eusko Legebiltzarrak 2004an onartua. Bere ibilbide instituzionalean inolako arrakastarik izan ez bazuen ere (berehala blokeatu zuten Espainiako Parlamentuan), haren irizpide teorikoek balio izan zuten gerora Kataluniatik etorriko zen estatutu-proposamen teoriko baterako, eta, batez ere, Kataluniako *procés* delakoaren aberaste teoriko eta praktikorako.

**Erabakitzeko eskubidearen definizio baterantz**

Erabakitzeko eskubideaz hitz egitean sortzen den lehen zalantzetako bat autodeterminazio eskubidearekin duen harremana da. Iritzi bat baino gehiago dago horretaz: sezesioa erabakitzeko (edo ez erabakitzeko) eskubidetzat hartzen dutenak (Zubiaga, 2014); kontzeptu berrian «bilakaera estrategiko-diskurtsiboa» ikusten dutenak (Vilaregut, 2011); edo kategoria politiko berri gisa, hau da “neologismo” gisa (López, 2013B; Ridao, 2014), ikusi eta autodeterminazioaren teoriekiko desberdintasunak handitu nahi dituztenak. Interpretazio guztiek, ordea, badute zerbait komun: garrantzitsuena prozesuaren legitimazio demokratikoa da (Urrutia et al., 2012), erradikalismo demokratikoaren printzipiotik abiatzen baita beti (López, 2011).

Horrela, erabakitzeko eskubidea ez da ulertzen aldarrikapen independentista edo sezesionista gisa soilik, demokraziaren kontzepzio zehatzari lotua baizik. Testuinguru demokratikoetan agertzen da, eta esparru politikoan sortzen den eskaera orori erantzuteko formula izan nahi du, demokraziak horretarako duen potentzialtasunetik abiatuta, independentzia eskaria barne (Vilajosana, 2015). Horrela ulertuta, argi dago erabakitzeko eskubideak lotura kontzeptualak dituela autodeterminazio-eskubidearekin, sezesio-teoriekin eta gutxiengoen eskubideekin. Ikus dezagun nola azaltzen dituen Lópezek (2015).

Autodeterminazio eskubidearekin duen harremanari dagokionez, lehenik, erabakitzeko eskubideak bide bat eskaintzen die herriei gatazkak kudeatzeko, demokraziaren joko-arauen esparruan askatzeko. Izan ere, oinarrizko bi ideia biltzen ditu: herrien askatasun-nahia betetzea (autodeterminazio-eskubideak aitortua), eta borondate hori bide demokratikoetara ekartzea. Nolabait, Lópezek uste du (2015) erabakitzeko eskubideak autodeterminazio-eskubidea demokratizatzen duela.

Sezesioarekin duen harremanari dagokionez, bigarrenik, erabakitzeko eskubideak harreman estua sortzen du sezesioaren eta demokraziaren artean, hau da, sezesioaren teoria plebiszitarioetatik abiatuta, ikuspegi juridiko berria sortzen du. Horrela, sezesioa askatasun indibidualaren bidetik justifikatzen da, hau da, komunitate politiko bat osatzen duten norbanakoen borondatezko erabakitik. Erabakitzeko eskubideak, beraz, sezesioa legitimatzen du irizpide demokratikoaren hedapen gisa, eta irizpide hori edozein erabaki politikoren muinean agertu behar da, baita lurralde-mugei buruzko erabakietan ere.

Eta hirugarrenik, gutxiengoen eskubideekiko harremanari dagokionez, erabakitzeko eskubidea desberdintasun-egoera baten aurrean ere gauzatzen da, Estatuak bere lurraldearen zati batekiko duen desberdintasun-tratamenduaren aurrean. Erabakitzeko eskubidearen helburua, tratu pribilegiatua eskatzea baino, konponbide demokratikoa lortzea da, estatuz azpiko lurraldeen desberdintasunak eta zehaztasunak kontuan hartuta. Egitura instituzionala berreraiki nahi da, berdintasun-egoera baten bila. Kasu honetan, desberdintasun edo diskriminazio-egoera ez da hizkuntza edo kultura-baldintzetatik sortzen, borondate demokratikoen talkatik baizik (López, 2015).

Testuinguru kontzeptuala azalduta, hurbil gaitezen orain erabakitzeko eskubidearen definiziorantz. Hiru ezaugarri garrantzitsu aipatuko ditugu:

* Irizpide demokratikoaren adierazpen erradikala da. Hau da, nahi diren gai guztiei buruz mugarik gabe erabaki ahal izatea aldarrikatzen da, baita funtsezkotzat jotzen den egitura instituzionalaz ere, adibidez (López, 2011).
* Subjektuari dagokionez, eskubidearen titulartasuna demosarena da, lurralde zehatz eta demokratikoki antolatu batean kokatutako erkidegoarena, alegia. Eskubide indibiduala da kolektiboki egikaritzen dena (Barceló, 2015).
* Bi gaitasun elkartzen ditu. Batetik, adierazpen gaitasuna: demosaren (hau da, komunitate jakin baten) borondatea ezagutzera zuzendua. Bestetik, berme gaitasuna, erabakitzeko eskubideak adierazitako borondatea bermatzera dator, gauzatze gaitasuna dei genezakeena. Izan ere, bigarren gaitasun honen gauzatzearekin bakarrik hartzen du erabakitzeko eskubideak zentzua eskubide autonomo gisa, eta orduan garatzen da eskubidearen eduki zehatza (Barceló, 2015).

Azken atalean itzuliko gara bi gaitasun horietara. Orain, berriz, gu lurralde gatazkak konpontzeko dimentsioan zentratuko garen arren, erabakitzeko eskubidea osotasunean ulertzeko, mereziko luke bere alde erradikal-demokratikoan ere momentu batez gelditzea.

**Erabakitzeko Eskubidearen ikuspegi erradikal-demokratikoa**

Bere bilakaeran, oso eremu eta une desberdinetan erabil daitekeen tresna erradikal demokratiko gisa osatuz joan da erabakitzeko eskubidea. Hori dela eta, zuzenbidearen ikuspegitik, ezinbestekotzat jotzen da subiranotasun kontzeptua berriz kontzeptualizatzea, gutxienez hiru zentzutan.

1) Alde batetik, beharrezkoa da botere konstituziogile bat, subiranotasuna modu dinamikoan eta ez dogmatikoan ulertuko duena. Botere konstituziogile instituzionalizatu batez ari gara, zuzenbide-estatuarekin batera iritzi publikoaren askatasuna eta parte-hartzearen printzipioa jasoko dituena (Arendt, 1990), eta ez, ordea, botere absolutu eta ez-instituzionalizatu batez, hutsune legal batean kokatua, erabateko haustura dakarten iraultza handien bidez bakarrik gauzatu daitekeena. Ezinbestekoa da esparru juridikoak ideien eta aldarrikapenen etengabeko fluxua islatzea batzar eratzaileen, botere instituzionalen eta gizartearen artean (Pisarello, 2014).

2) Bestalde, subiranotasuna ez da ulertu behar botere bakar gisa, batasun banaezina eta betierekoa dakarrena, baizik eta botere praktiko gisa, eskala askotan eta subjektu-aniztasun baten alde egikaritu daitekeena. Botere konstituziogilea botere ireki eta dinamiko gisa ulertzen badugu, zalantzan jarri behar dugu subjektu eratzailearen existentzia subjektu iraungiezin gisa. Hau da, aukera ematen da komunitate politiko jakin baten garapenean subjektu konstituziogilearen legitimitatea zalantzan jartzeko eta berri bat sortzeko. Federalismo plurinazionalaren teorietatik errealitate berri horiek egokitzeko modu bat aurkitzen dugu, demos bakarraren ideia zalantzan jarriz, eta nazio anitzen arteko artikulazioa eta botere konstituziogile berri baten sorrera legitimatuz (Máiz, 2008).

3) Azkenik, erabakitzeko eskubidea tresna erradikal-demokratiko gisa ulertu ahal izateko, kontuan izan behar dugu nola garatu duten teoria feministek subiranotasun kontzeptua, lurralde kontzeptuarekin batera. Horrela, feminismoak subiranotasuna edo autodeterminazio-eskubidea birpentsatzeko beharra ezarri du, bizitza erdigunean kokatuz. Hau da, subiranotasuna gure bizitzei buruz erabaki ahal izateko gaitasun gisa ulertzen da: bizi nahi ditugun bizitzei, eta horretarako behar ditugun baliabideen (sexualitatea, identitatea, zaintzak, ekonomia) gaineko gaitasuna (Verge, 2018). Horrela, subiranotasuna lurraldearekin lotuta egoteaz gain, bizitza erdigunean jartzean, feminismoak gorputzak gurutzatzen dituen subiranotasunaz hitz egiten du, baita horien gainean erabakitzeko gaitasuna izateaz ere (Gabriel, 2018).

Horrela ulertuta, erabakitzeko eskubideak gaitasuna luke hainbat gatazka desberdini irtenbidea eskaintzeko, baina hemen bere zentzu klasikoenarekin jarraituko dugu, lurralde gatazkei dagokienarekin, alegia.

**Erabakitzeko eskubidea eta lurralde-gatazken soluziobidea**

1. **Estatu berriak sortzeko bideak**

Autodeterminazioak ez du zertan sezesiorako eskubidea bakarrik izan. Aitzitik, ulertzen da herriak estatus politikoa modu askean determina dezakeela, eta sezesioa estatus posibleetako bat izan daitekeela (Álvarez, 2006). Hala ere, ukaezina da autodeterminazioaz aritzean estatu berrien sorrera aipatu behar dela nahitaez.

Estatu berrien sorreraren historiari erreparatuz, esan daiteke independentziarako aukerak bolada edo olatu-kolpe gisara gertatu direla munduko sisteman, botere-harremanen berrosaketari loturik normalean. Une hauek gerrate edo maila unibertsaleko oihartzuna zuten erregimenen deskonposizio momentuetan gertatu dira (Letamendia, 1997). Are gehiago, sezesioak gerra testuinguruetan gauzatzen dira gehienetan, “salbuespenak gutxi eta ia denak eztabaidagarriak” izanda (Blas, 2015: 260). Edo urrunago joanda, Fontanak (2013) independentzia gerra batekin soilik lor daitekeela dio. Horrelako berrosaketa, krisi edo gerra bat izan arte (hau da, sezesiorako aukera politikorako egitura aproposa lortu arte), askapen nazionaleko mugimenduek egonkortasun edo erreforma prozesu egoeretan autonomismoa bultzatzeko joera dute, burujabetza esparruak irabazteko (Sorens, 2012).

Gure testuingurura ekarriz, egun Europan nabarmendu diren mugimendu sezesionistak (Eskozia eta Katalunia, bereziki) krisialdi ekonomikoagatik indartu dira, 2008tik gaur egun arte (Letamendia, 2013). Zenbait kasutan, gainera, krisialdi hori liberalizazio prozesuei loturiko berzentralizazio prozesuekin lagunduta agertu da, erakundeen funtzionamendua hobetzeko bikoizketekin amaitu behar delako aitzakiapean (Letamendia, 2013: 156).

Krisi eta zentralizazio prozesu horiei aurre egiteko, Estaturik gabeko nazioek zein burujabetzaren aldeko komunitate politikoek bide demokratikoetan oinarritutako diskurtsoetan jarri dute fokoa, eta erreferenduma izan da askotan mintzagai nagusia. Azal dezagun zerbait.

1. **Erreferendumak estatu berrien sorreran**

Praktikan, independentzia erreferendumak oinarrizko arau bihurtu dira gaur nazioartean estatu berriak aitortzeko (Requejo eta Sanjaume, 2019: 2). Erreferendum horiek modu desberdinean antolatzen dira: Ama-Estatuekin eginiko itunen bidez gara daitezke, eta kasu gutxi batzuetan prozedura horiek konstituzionalki jasotzen dira; edo, aldebakartasunez bultza daitezke, eta nazioartean zilegitasuna bilatzea da helburua. Erreferendum adostu eta ez adostuak aurkitu ditzakegu, hortaz. Lehenengo ildoari jarraituz, nolako garapena eduki dezaketen ikusiko dugu.

*Erreferendumen konstituzionalizazioa*

Autodeterminazioaren konstituzionalizazioa aipatutako *prozedura teoriek* garatzen dute, eta autodeterminazio eskubidea arautzeak nolako onurak dakartzan azaltzea du helburutzat. Hala ere, prozedura teorien barnean ere ikuspegi ezberdinak aurkitu daitezke: batzuk bidezko kausen teoriei lotuago daude (bidezko kausa bat eskatzen da sezesioa egikaritzerako); eta besteak, berriz, urrundu egiten dira, eta alde batera uzten dute bidezko kausa bat egotea edo ez.

Lehenengo joerari lotuta, Normanek (2002) sezesioaren konstituzionalizazioa proposatzen du, era horretara, bidezko kausa bat aurkeztu dezaketenek erraz izango baitute sezesioa lortzea; eta bidezko kausarik aurkeztu ezin dutenek, berriz, oztopo argia edukiko baitute aurrera egiteko. Hortaz, sezesioa egitura demokratikoekin bateragarri bihurtzea da helburua. Modu horretan, “sezesioa demokraziaren ondorio da, edo demokraziarekin bateragarria da, baldin eta sezesiorako arrazoizko prozedura bat ezarri ahal badugu ordena konstituzional justu eta demokratiko batean” (Norman, 2002: 90). Are gehiago, sezesio konstituzionalerako klausula batek Estatua kontsentsuz batua dagoela irudikatuko luke, eta ez soilik indarrez (Ibidem: 95). Era berean, “prozesu legal batek ziurtatuko luke ez legokeela inoiz zuzenbide-estatuarekin hausturarik” (Ibidem: 96). Arauketaren aldeko teoria hauek, beraz, arautzeak berak Estatuaren legitimazio maila handitzen duela argudiatzen dute, sezesiorako eztabaida berme formalekin garatzen bada, eragile guztiek aldez aurretik ezagutzen dituzten joko arauak izango baitituzte (Moreno, 2019: 319).

Prozedura teorien bigarren ikuspegian, ordea, ez da bidezko kausarik eskatzen autodeterminazioa egikaritzeko. Weinstockek (2000) kasurako, ikuspegi *rawlsiar* batetik garatzen du bere teoria, eta sezesioaren arauketa estatu multinazionaletan gertatzen diren gatazkak konpontzeko modurik bidezkoena dela defendatzen du. Izan ere, uste du nazio gutxiengoeigutxiengo nazionalei? sezesiorako eskubidea aitortzeak sezesiorako aukerak gutxitzen dituela; are gehiago, batasun politikorako sentimenduak indartuko lituzkeela defendatzen du: “Estatu handiago batean geratzearen edo harengandik banatzearen abantaila erlatiboen kostu/irabazien zentzuzko analisi batek seguruenik geratzearen alde egingo luke” (Weinstock, 2000: 262). Ildo beretik, Digonek (2013) uste du sezesio eskubidearen errekonozimendu konstituzionalak zailduko lukeela Estatua gobernatzen dutenek nazio gutxituen aldarrikapenei muzin egitea, haiek normalean nazio nagusi eta menderatzailearekin lerrokatuta egoten dira eta.

Mancinik (2008) ere gutxiengoen eskubideen defentsarekin lotzen du sezesioa: “zentzuzko sezesio klausula batek ez du sektore aberats edo sendoagoen alde jokatuko, eta era berean, ez du banatzekoak ez diren azpiunitateak banatzera bultzatuko, bidezko dibortziorako lege batek ezkontide aberatsenaren alde jokatzen ez duen bezala, edota elkar maite duten bikoteak dibortziatzera bultzatzen ez dituen bezala” (Mancini, 2008: 584).

Hala ere, autodeterminazioa konstituzionalki jasota duten herrialdeak oso gutxi dira mundu osoan. Saint Kitts eta Nevis, eta Etiopia dira prozedura argiak konstituzionalki jasotzen dituzten herrialde bakarretakoak (Moreno, 2019; Requejo eta Nagel, 2017). Bietan ala bietan erreferendumak eginkizun(?) zentrala jokatzen du sezesiorako prozeduran. Saint Kitts eta Nevisen kasuan, Konstituzioak egitura federal baten bidez antolatzen ditu Saint Kitts eta Nevis uharteak, eta autogobernu maila handia aitortzen dio bakoitzari. Halaber, Saint Nevis uhartearen sezesiorako prozedura ere arautzen eta garatzen du. Beste aldetik, Etiopiako Konstituzioa ere oso aztertua izan da, arlo honetan dituen berritasunengatik. Hurrengo koadroan zehatzago jasotzen da

**XIII. Taula: Autodeterminazioa eta sezesioa munduan**

Etiopiaren eta Saint Kitts eta Nevisen kasuez gain, beste zenbait konstituziotan ere jasotzen da sezesio klausula, hala nola, Liechtensteineko, Eslovakiako, Hegoafrikako, Sudango eta Afganistango konstituzioetan (informazio gehiagorako, Requejo eta Sanjaume, 2019). Halaber, Sobietar Batasuneko konstituzioak ere jasotzen zuen Errepublika federatuen sezesiorako eskubidea. Beste maila batean, zenbait uharte autonomok ere jaso du autodeterminazioa gauzatzeko erreferedumen inguruko klausula espezifikorik: Groenlandia, Faroeak, Bougainville, Malvinak eta Kaledonia Berria, kasu (Ellis, 2018).

Adibide apurretakoak dira, diogunez, estatu gehienek lurralde-osotasuna konstituzio-ordenako elementu definitzaile gisa ezartzen baitute. Are gehiago, konstituzio-zuzenbiderako esparrua ere izan daiteke, edo baita oinarrizko eskubideak erabiltzeko muga (Requejo eta Sanjaume, 2019).

*Erreferendumak azken mendean*

Erreferendumak estatu berrien sorreraren legitimaziorako babes garrantzitsu izaten dira, baina tipologia desberdinak agertzen dira, testuinguru geopolitikoa eta beste faktore batzuen arabera moldatuak (Requejo eta Sanjaume, 2019).

Estatu berriak sortzeko erreferendumen erabilera orokortua Bigarren Mundu Gerraz geroztik gertatu zen. Tresna politiko eta legalki aproposa ikusi zen orduan nazioartean Ama-Estatutik banatzeko (Qvortrup, 2014). Era horretara, egun 193 estatuk osatzen dute Nazio Batuen Erakundea; I. Mundu Gerrako garaian, berriz, 50 bat ziren (Requejo eta Sanjaume, 2019: 2). Baina esanguratsua da tarte horretan (1945-2019) sortutako estatuen erdia inguruk erreferenduma erabili duela independentzia aitorpenaren aurretik edo ostean, eta guztira ehun bat erreferendum egin direla ordutik (Requejo eta Sanjaume, 2019). Epe horretan, Berlingo Harresiaren erorketak, 1989an, mugarria markatu zuen independentzia erreferendumen erabileran (Requejo eta Sanjaume, 2019; Qvortrup, 2014).

Izan ere, 1989az geroztik gertatutako erreferendumak aztertuta, hiru estatu multzo ikus ditzakegu. Lehenik, deskolonizazio prozesuari lotutakoak. Hauetan, nahiz eta gatazka gradu ezberdinetako biolentzia mailak bizi, erreferendumak potentzia kolonialaren oniritziarekin egin ziren, eta kasu askotan, nazioarteko onespenarekin edo/eta ikuskapenarekin. Bigarren multzo batean, hogei kasu inguru daude, Sobietar Batasunaren eta Jugoslaviaren desegiteari lotuak, baina baita estatu horietako federazioen desegitetik sortutako lurralde-gatazka berriei ere. Eta azkenik, hamazortzi kasu daude itsasoz haraindiko lurraldeei lotuak (Requejo eta Sanjaume, 2019).

**XIV. Taula.** **Independentziarako erreferendumak, de iure eta de facto, 1945-1980 tartean**

Zeintzuk dira estatu berriak sortzeko tartean agertzen diren faktoreak? Gaian gehiegi sakondu barik, aipa ditzagun batzuk. Batetik, faktore legalak daude. Aipatu ditugu honezkero sezesioa legeztatuta egotea, erreferendumak, edo baldintzen negoziazio-prosezuak. Bestetik, faktore politikoak daude, adibidez, deitutako erreferendum batean parte-hartze masiboa izatea. Eta azkenik, inportanteena Qvortrupen (2014:33) ustez, nazioarteko komunitatearen babesa eta, zehatzago, “Nazio Batuen Erakundearen Segurtasun Kontseiluaren hiru kide “demokratikoren” babesa”. Laburbilduz, ikusi dugunez, aitortza da gakoa.

Independentzia erreferendumen orokortasuna aztertuta, ikus daiteke horietako oso gutxi gertatu direla demokrazia liberaletan. Izan ere, testuinguru horretan garatutako erreferendum bakarrak izan du independentzia ondorio modura: Montenegrokoa, 2006an. Gainerako kasuetan, emaitza independentziaren aurkakoa izan da, bai independentziarako babesa ez zelako nahikoa izan, edo baita baldintza konstituzionalak bete ez zirelako. Kasu bat aipatzearren, Neviseko uhartean baiezkoaren aldeko % 61,8 ez zen nahikoa izan independentzia gauzatzeko, Konstituzio federalak markatzen zituen bi herenak gainditu ez zituelako.

**XV. Taula. Independentziarako erreferendumak demokrazia liberaletan**

**Erreferendumak eta erabakitzeko eskubidearen prozedura**

Lurralde gatazkak, sezesio aukerak, eta erreferenduma irtenbide demokratiko gisa aztertu ditugu orain arte. Azken puntu honetan hori dena erabakitzeko eskubidearen prozedurarekin lotuko dugu: zeintzuk izan daitezke eskubidea egikaritzeko tresna legal eta demokratiko egokienak? Izan ere, azken urteotan, erabakitzeko eskubidearen kontzepzioa garatzearekin batera, ugariak dira hura gauzatzeko bide, prozesu edota tresnen inguruan sortu diren eztabaidak. Lehenago esan dugunez, erabakitzeko eskubideak bi gaitasun dakartza, bi momentu edo fasetan gauzatuak: adierazpen fasea eta egikaritze fasea(Barceló, 2015:116). Gaian sartzeko, bi fase horietan sakonduko dugu.

Batetik, adierazpen fasean, erabakitzeko eskubideak bi betebehar ezartzen dizkie botere publikoei. Lehena, ez oztopatzea, mugatzea edo eragoztea ideia edota proiektuaren adierazpena eta formulazioa. Horrek esan nahi du posizionamendu kolektiboa traba eta eragozpenik gabe heldu beharko litzatekeela botere publikoen eskuetara. Eta bigarren betebeharra, herritargoari beharrezkoak izango dituen beste tresna legal eskaintzea, bai borondatea adierazi ahal izateko, eta baita adierazi nahi diren borondateen batuketa batasunez eta zentzu politikoz hornitu ahal izateko ere, batik bat erreferendum baterako deia eginez, edota bestelako tresna politiko kolektiboak proposatuz (Barceló, 2015: 112-113).

Bestetik, egikaritze faseari dagokionez, berriz ere betebeharrak ezartzen dizkie botere publikoei. Izan ere, prozesua errazte aldera, proiektuak oztoporen bat aurkituko balu konstituzionalki ezarritako lurralde antolamenduan, gehiengo bidez adierazitako borondatea aintzat hartu beharko da. Horretarako, negoziatzeko beharra ezartzen die bai subiranotasunaren jabearen ordezkariei zein proposatzaileei (ibidem:114-115).

Zeintzuk dira, ordea, botere publikoek eraiki ditzaketen legezko bideak, betebehar hauek betetzeko? Hau da, zeintzuk dira prozedura edota tresna demokratiko zehatzak?

Erabakitzeko eskubidearen adierazpen fasean esan dugunez, komunitate bateko kideek, parte hartzeko tresna demokratiko baten bidez, estatus politikoa eta oinarrizko marko instituzionala birdefinitzeko borondatea adieraziko lukete. Mekanismo edo tresna demokratiko hori erreferenduma izan ohi da[[26]](#footnote-26).

Erreferendum bat, beraz, instituzioek deitutako bozketa bat da, herritarrek sufragio unibertsal eta sekretuaren bidez egikaritzen dutena. Helburu bat baino gehiago eduki dezake: iritzia ematea politika zehatz baten eraldaketa edo aldaketa instituzional baten inguruan; edo arauketa bat mantentzearen ingurukoa; edo ordezkari bat karguan jarraitzeari buruzkoa. Galdeketaren emaitza loteslea izan daiteke, hau da, botere publikoak derrigortu ditzake, edota soilik kontsulta asmoa duena izan daiteke. Gure kasuan, bereziki interesgarria da Tierneyk (2012) proposatutako *erreferendum eratzaile*en bidea*[[27]](#footnote-27)*, hau da, konstituzio berria edota estatu berriak eratzera bideratutako erreferendumak.

Bestalde, erreferendum prozesu guztiek erabakira zuzendutako hiru aurrefase dituztela esango dugu: 1, erreferendum prozesua abiarazteko erabakia; 2, erreferendumaren edukia edota agenda zehaztea; eta 3, bozketara zuzendutako kanpaina, hots, erabakia hartzeko arauak zehaztea. Hala ere, lurralde gatazkak ebazteko eraikitzen diren erreferendum prozesuen kasuan, aurretik beste eztabaida bat sortzen da: demosa, hau da, subjektu erabakitzailea zehaztea. Izan ere, erreferendum prozesuek, beste edozein erabaki eta ekintza politikoren modura, komunitate politikoa edota demosa adieraztea dakarte berekin, eta bestelako erreferendum prozesuetan eztabaidarik ez badakar ere, lurralde gatazketan gai korapilatsua bilakatzen da, subjektu erabakitzailearen identifikazio esplizitua elementu zentrala baita, saihestu ezina den eztabaida, alegia (Tierney, 2012: 58). Beraz, honela laburtu genitzake lurralde gatazkak ebazteko helburua duten erreferendum prozesuen faseak:[[28]](#footnote-28)

**VIII. Grafikoa. Erreferendumak eta Erabakitzeko eskubidearen prozedura**

Erreferenduma ospatuta, eta gehiengoak aldaketaren aldeko hautua egin ostean, adierazitako borondatearen gauzatze faseansartuko ginateke, hau da, aldebiko eta fede oneko negoziazio politikoaren esparruan, eta ez, nahitaez, Konstituzioaren erreformaren esparruan, Espainiako Konstituzio Auzitegiak adierazi moduan. Izan ere, azaldu dugunez, erabakitzeko eskubideak muga bikoitza dakar: marko konstituzionalean kokatzen denez, subiranotasun formalaren titularrak -estatu zentralak- aldaketa prozesuan parte hartzea ezinbestekoa da, eta, aldi berean, honek ezin du ukatu estatuz azpiko demosak adierazitako borondatea, hau da, aintzat hartu behar du derrigorrez[[29]](#footnote-29). Horrek, bada, fede oneko eta aldebiko negoziazio politikora garamatza, gutxieneko batzuen barnean gauzatu beharko dena[[30]](#footnote-30).

Negoziazioa beraz, bi gehiengoren arteko negoziazioa izango da, fede onez, hau da, demokratikoki adierazitako borondatearekiko errespetuz gauzatuko dena. Ondorioz, ez dira onargarriak ez jarrera oztopatzaileak, ez aldeen arteko harremana baldintzatu dezaketenak, ezta adierazitako borondatea aintzat hartuko ez dutenak ere (Barcelò, 2016:386). Finean, negoziazio prozesua aldebikotasun eraginkorrak gidatutako hitzarmen batean gauzatu behar da, bermeak eta elkarrekiko leialtasun baldintzak ezarriko dituena, era horretara hitzartutakoaren interpretazioa eta gauzatzea bietako alderen baten erabakimenaren eskuetan gelditu ez dadin (Álvarez, 2019). Horrez gain, gatazka konpontzeko modu eraginkor eta zilegiak topatu nahi baditugu, modu horiek ezinbestean prozedurazkoak izan beharko dute eta inplikatutako alde guztien gutxieneko batzuk asebeteko duten akordioak bilatzera zuzendu behar dira (Martí, 2019).

Horrela, ahalik eta inklusiboena den hitzarmen batean, negoziazio prozesuak erreferendum bidez gehiengoz adierazitako borondatea errealitate bilakatzeko asmoa izango du. Horretarako, prozesu osoan zehar benetako aldebikotasuna eta elkarrizketa eta fede ona eta adierazitako borondatearekiko errespetua bete beharreko gutxieneko baldintzak izango dira. Modu berean, aldaketa prozesua garatzeko hitzartzen diren bide instituzionalek ahalik eta argienak eta segurtasun juridiko zabalena eskaini beharko dute, herritarrek haien eskubideak eraginkorki gauzatu ditzaten. Izan ere, gatazkaren egonkortzea eta blokeoa ekidin nahi badugu, ezinbestean negoziazioa eta elkarriketa izango dira hartu beharreko bideak, eta alde guztientzat onuragarria izango den akordio bat sustatu beharko dugu, Martík (2019) dioenez, gatazkak konpontzea ez baita desberdintasunak ezabatzea, horiek modu eraikitzaile batean kudeatzea baino.

Azkenik, azpimarratu behar dugu azaldutako tresnak elite politikoen kontrola saihestuko duten eta horien egikaritzan egonkortasuna eta argitasuna ekarriko duten printzipio batzuen barruan garatu behar direla, hala nola, parte-hartzea, eztabaida publikoa, aukera-berdintasuna, adostasuna eta erabaki-hartzea kolektiboa izatea (Tierney, 2012: 45). Hau da, honako baldintza hauek bete beharko ditu prozesuak:

* Erabakiak hartzeko prozesuan kaltetuak izan daitezkeenak aintzat hartzea, eta emaitzan eragiteko aukera eskaintzea.
* Eztabaida publikoa bermatzea, hau da, gardentasunez, erantzukizunez, abegikortasunez eta errespetuz parte hartzaileek haien iritziak elkarri publikoki justifikatzea ahalbidetzea.
* Azkenik, erabaki hartze kolektiboa bermatzen duen prozesu deliberatzaile batez ari garenez, erreferendum prozesu baten azken helburuak, erabaki kolektibo zilegietan parte har dezaten, norbanakoek kolektiboaren kide izatearen zentzu nahikoa garatzea izan beharko du.

**Epilogoa**

Lurralde politikoak errege-erreginen jabetza ez, baizik herriarenak zirela ulertzen hasi zen unetik, lurraldeen arteko auziek bestelako bilakaera bat hartu zuten. Lurralde bat bereganatzeko edo aldarrikatzeko, gerra edo indarkeriazko jarrerak erabili behar zirela pentsatzetik, XX. mendetik aurrera herritarrei kontsulta egiteko formula demokratikoak ere onartzen hasi ziren, eta nazioarteko komunitateak ere hala onartuko zuen, autodeterminazio eskubidearen bidez. Hala ere, eskubide horrek oso baldintza murriztaileak ezartzen zituen koloniak ez ziren kasuetarako, eta azkenean ezegoki erakutsi zen bestelako aldarrikapen batzuetarako.

Egoera horretan zeuden errealitateetatik teorizazio berriak sortzen hasi ziren, hain zuzen, autodeterminazioaren baldintza gero eta murriztaileagoen aurrean, juridikoki autodeterminazio eskubidea gauzatzea ezinezko zitzaien herrialdeetan. Autodeterminazioaren bidea itxita, mugimendu berri haiek bestelako formulak bilatzen eta aldarrikatzen zituzten lurralde auziak konpontzeko, edo estatu berriak sortzeko, beti erreferendumean edo kontsultan oinarrituak. Modu horretan, plebiszito teorietatik abiatuta, eta demokrazia kontzeptuan sakonduz, XXI. mendean erabakitzeko eskubidearen aldarria agertu zen. Neologismo edota kontzeptu berri gisa definitu da berau, parte hartze politikoari eta demokraziari lotua, eta ez autodeterminazio eskubidearen barruko bestelako plebiszito teoria modura.

Autodeterminazioa eta erabakitzeko eskubidea sezesiorako bide bat baino gehiago direla ikusi dugu. Hala ere, ezinezkoa da kontzeptu horiek aipatu, eta estatu berriez ez gogoratzea. Estatu berrien sorreran, bide demokratikoaren bidea zelan indartu den ikusteko gai izan gara azken mendean, demokratizazio horretan erreferendumak rol zentrala jokatu duelarik.

Autodeterminazio eskubidearen eta erabakitzeko eskubidearen arteko lehia erdi-akademikotik eztabaida ugari sortu dira (edo, zenbait kasutan, berpiztu egin direla esan genezake) orain arteko Zientzia Politikoaren kontzeptu handiei eragiten dietenak, hala nola lurraldetasunari eta subiranotasunari edo parte-hartze demokratikoari:

- Lurralde kontzeptua, erabakitzeko eskubidearen subjektu titularra eta subiranotasuna. Nazioaren ideiari lotutako lurralde kontzeptu klasikoagoen aurrean, demos kontzeptua zabaltzen da, komunitate demokratiko instituzionalizatu gisa. Subjektuari dagokionez, lan honen helburua izan ez bada ere, kontuan izan behar dugu hainbat gizarte mugimendu lurralde terminoa birkontzeptualizatzen ari dela azken urteetan. Horren arabera, lurraldea modu lausoago batean aldarrikatzen da, ez hain geografikoa, eta aldiz, eskala lokalagoko lurraldea (eskualdea edota udalerria) ere erabakitzeko subjektu gisa izendatzen da, eta are gehiago, esparru edo eremu zehatz bati lotuta ez dauden elementuak ere bai (gorputza, eskubide bat). Zentzu horretan, subiranotasun kontzeptuak ihes egiten du lurralde markotik. Subiranotasuna, estatu mailako marko espazial jakin baten gaineko erabakitzeko ahalmena edo botere gaitasuna ez ezik, esparru txikiagoetara ere zabaltzen da.

- Parte-hartze demokratikoaren kontzeptua. Talka sortzen da bi ikuskera desberdinen artean. Batetik, nazioartean oso homologatuta dagoen demokraziaren ikuskera ordezkatzailea; eta bestetik, ikuspegi erradikalagoa duen ikuskera, gure bizitzako hainbat arlotan gaiak erabakitzeko parte-hartzea aldarrikatzen duen eta herritarrei galdetzea ardatz duena. Modu horretan, demokrazia deliberatzailean ikuskera sortzen da. Hau da, deliberazioa demokraziaren hiru dimentsioak -demokrazia ordezkatzailea, parte hartzailea eta zuzena- eragiten dituen zeharlerro moduan agertzen da (López, 2017:15). Hala, zuzeneko demokrazia eta zehatzago, erreferenduma, demokrazia ordezkatzailearen osagarria litzateke, hau da, odezkaritzako sistema ahuldu baino, hura indartzen duena.

**Sakontzeko:**

Beobide, I. M. (2008). Las teorías democráticas de la autodeterminación y secesión. *Estudios de Deusto: revista de la Universidad de Deusto* 56(1), 63-112.

López, J. (2015). El derecho a decidir: el principio democrático.In M. Barceló i Serramalera; M.Corretja; A. González Bondia; López eta J. M. Vilajosana (ed.), *El derecho a decidir. Teoría práctica de un nuevo derecho,* (19-40). Atelier Libros Jurídicos.

Requejo, F. eta Sanjaume, M. (2019) . Independence referendums. *Catalonia in perspective. Catalan Social Sciences Review*, 9, 1-18.

Urrutia, I.; Iñarritu, J.; Nikolas, Z. (2012). Euskal Estatuaren eraikuntzaren alde juridikoa: sezesioa eta trinkotze-juridiko-politikoa. In M. Zubiaga (ed.), *Euskal Estatuari bidea zabaltzen. Herrigintza eta erakundeak*, (55-88). Ipar Hegoa Fundazioa.

## “Zer da guretzat parte-hartze politikoa?” Euskal gazte aktibisten herritartasun-praktika performatiboak

Ane Larrinaga Renteria, Mila Amurrio Vélez, Iker Iraola Arretxe eta Onintza Odriozola Irizar Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

**LABURPENA:** Zalantzarik gabe, aro modernoan estatua izan da Mendebaldeko gizarteak arautu dituen instituzio politiko nagusia, eta haren ertzen barruan definitu da demokrazia ordezkatzailea, hain zuzen ere, alderdi politikoak, hauteskundeak eta parlamentuak ezinbesteko tresnatzat hartu dituena demokrazia horren herri osagaia bermatzeko. Herritartasuna ere, hau da, norbanakoa esparru politikoarekin lotzen dituen harremanen multzoa, estatu-mugetan ulertu da gaur arte.

Halaz ere, azken hiru hamarkadetan aldatu egin da agertoki politiko hori. Gaur egungo analisiek berresten dutenez, globalizazio neoliberalak birkokatu egin ditu estatuak botere-sare zabalagoen barruan. Elite politikoak eta gizarte zibila gero eta aldenduago daude elkarrengandik. Besteak beste, alderdi politikoek ez dituztelako eraginkortasunez betetzen ordezkatze funtzioak; hartara, herritarrak lehen baino urrunago sentitzen dira ohiko instituzio politikoetatik. Urrutiratze hori nabarmenagoa da belaunaldi gazteenetan. Hala, demokrazia bera herri osagaia galduz joan da, eta instituzio politikoak deslegitimazio-prozesu gero eta sakonagoan murgildu dira.

Hemen aurkezten den Hego Euskal Herriko gazte aktibista batzuen inguruko azterketak gai horiei guztiei buruzko gogoeta egiteko parada ematen digu, baita aktibismo eraldatzailetik politikak, parte-hartze politikoak eta herritartasunak trantsizio testuinguru honetan hartzen ari diren esanahi berriak aztertzeko ere.

**Sarrera**

Gazteen parte-hartze politikoari buruzko azken urteetako azterlanek bat egiten dute Mendebaldeko gazteen joera komun batzuk aipatzean. Batetik, gazteek politikan parte hartzeko moduak aldatu egin direla nabarmendu dute. Modu horiek askotarikoagoak, zatituagoak eta noizbehinkakoagoak dira gaur egun, gazteen trantsizioak luzatuz eta linealtasuna galduz joan diren heinean. Bestetik, berretsi egin dute esparru politikoa inbaditzen duten *indibidualizazio*- eta *desinstituzionalizazio* prozesuek berekin ekarri dutela belaunaldi berriek organizazio politiko instituzionalei buruzko lotura ahulagoa izatea eta, ondorioz, sistema politikotik urruntzea. Euskal Herriko gazteak ez dira salbuespen joera orokor horiei dagokienez.

Eusko Jaurlaritzak EAEn egiten duen *Gazteen Argazkiak* izeneko txostenak datu esanguratsuak eman ditu 2020an lurralde horretako gazteek politikari buruz dituzten jarreren inguruan: 18 eta 29 urte bitarteko pertsonen artean, % 29k soilik du interes handia edo interes nahikoa politikan, % 71 ez da inolako alderdi politikotik hurbil sentitzen, eta alderdiak gazte horiei konfiantza gutxien eskaintzen dieten erakundeen artean daude (Gazteen Euskal Behatokia, 2020). Hala ere, ez ditugu ezagutzen euskal gazteek, beren aniztasunean, politikari egozten dizkioten zentzuak. Era berean, ez dugu informaziorik politikoki konprometituta dauden gazteen kolektiboek eta, zehatzago, erakunde politiko konbentzionaletatik kanpo, esparru aktibistaren barruan jarduten duten gazteek gauzatzen dituzten praktikei buruz.

EAEko eta Nafarroako gazteen aktibismoaren adierazpen garrantzitsuenetako bat –ez soilik, baina batez ere– ezker abertzaletik gertu dauden eremuetan garatu da. Euskal politikak baditu Europako gizarte demokratikoetatik aldentzen duten berezitasun batzuk. Ildo horretan, Espainian nahiz Europan ere gertatu diren aldaketa orokor batzuk bizi izan ditu Hego Euskal Herriko esparru sozio-politikoak azken urteotan, baina baita bestelako aldaketa espezifikoak ere, besteak beste, ETA erakunde armatuaren desagerpena, indarkeria politikoaren pixkanakako jaitsiera eta sistema demokratikoaren instituzionalizazio progresiboa. Egoera berriak euskal esparru politiko orokorraren eta gizartearen beraren birmoldaketa ekarri du. Bereziki, ETAren kide politiko izan diren ezkerreko indar abertzaleen berrantolaketa eragin du. Frankismoaren garaitik gaurdaino gizarteko sektore esanguratsuetan errotutako kultura eta praktika parte-hartzaileak sortu dituzte erakunde politiko horiek, zeinek eratutako ordenari zilegitasuna kentzeko asmoz aktibismo *kontra-hegemoniko*, gatazkatsu eta deslegitimatzailea ezaugarritzat izan baitute.

Ezkerreko indar horiek beren diskurtso eta praktika politikoak berriz formulatu dituzte gaur egun, eta beren praktikak gero eta instituzionalizatuago eta integratuago agertzen dira indarrean dagoen esparru politikoaren egituran, hala Hego Euskal Herriko bi erkidego autonomoetan nola estatuan. Aldi berean, euskal gizarteak nahiko gizarte politizatua izaten jarraitzen du, konpondu gabeko gatazka nazionalaren iraunkortasunari buruz biztanleriaren sektore esanguratsuetan sustraituta dagoen pertzepzioaren ondorioz. Ildo horretan, *nation building* eta *state building* proiektuei lotutako bizitza komunitario trinkoa du, baita frankismoaren garaitik jasotako autoantolaketako tradizio handia ere, azken hamarkadetan oraindik iraun duena. Modernitateak eta tradizioak bat egin dute euskal errealitatean, gizarte sozial eta ekonomikoki garatua izanik ere, aipatutako proiektu politikoek elikatzen duten bizitza komunitarioari eta lankidetza kolektiboari lotutako ondare garrantzitsua mantentzen baita bertan.

Ikuspegi historikotik, autoantolaketa- eta errebindikazio-gaitasun horrek herri-oinarriko berrikuntza sozial garrantzitsuak ekarri ditu, kulturaren alorrean, –ikastolen sorrera, euskara batua, herri-ekimenez sortutako eguneroko prentsa, eta abar– alor sozioekonomikoan, –kooperatiba-enpresen sorrera (Heales, Hodgson eta Rich, 2017)–, baita arlo sozialeko beste gai batzuetan ere. Esaterako, aldaketara irekita dagoen gizartea da, Europako politika publikoaren abangoardian kokatzen dena genero-berdintasunaren arloan, mugimendu feministen indarrari esker (Esteban Galarza, Hernández García eta Imaz Martínez, 2017).

Euskal esparru politikoaren instituzionalizazioa *mobilizazio-ziklo* zabalarekin batera gorpuztu da frankismoaren garaitik joan den hamarkadara arte. Eraikuntza nazionalaren *leitmotive*an inspiratuta egon den arren, sektore-aldarrikapen ugari bateratzea ahalbidetu du ziklo horrek, eta eduki zabal eta konplexuen benetako protesta-zikloa eratzea (Zubiaga, 2014). Izan ere, estatuz azpiko nazionalismoak, hala nola euskal nazionalismoak, testuinguru historiko aldakorretara eraldatuz eta egokituz joan dira (Odriozola, Iraola eta Zabalo, 2020). Ildo horretan, balio alternatibo neoidentitarioak txertatzen dituzten diskurtsoak eta praktikak gauzatu dituzte nazionalismo horiek, esate batera, ekologismoa, feminismoa, antimilitarismoa eta beste batzuk (Letamendia, 1997). Horrela, azken hamarkadetako euskal mobilizazio eta aldarrikapen nazionalaren zikloaren berezitasuna ere ezkerreko balio unibertsalistak eta mugimendu sozial berrien aldarrikapenak artikulatzean oinarritu da. Ezkerreko estrategia nazionalistak ezberdinen arteko artikulazioa bilatu du, hegemoniaren aldeko borrokan, esparru politiko eta soziala berrantolatuko duen zentzu edo legitimitate berria instituzionalizatzeko (Laclau eta Mouffe, 1985). Horren emaitza gizarte zibil oso aktiboa izan da, askotariko herri-ekimenak eta talde sozialak dituena (Zubiaga, 2014), non gazte aktibista askok beren ikaskuntza politikoak hasi eta garatu dituzten.

Gaur egun aktibismoari lotutako gazteen gutxiengoaren artean, ezkerreko aktibista nazionalisten nukleo esanguratsu bat nabarmentzen da, autoantolaketaren tradizioan, balio kontrahegemonikoetan eta *politika liskartsuaren* errepertorioetan sozializatu dena. Ikasle-erakunde eta gazte-erakunde konbentzionaletan ez ezik, gaztetxeetan, gazte asanbladetan, mota guztietako gazte-mugimenduetan eta euskal geografia osoan zabaldu diren gazte feministen talde ugaritan ere isla dauka gazteon *agentzia* nazionalistak. Iraganean gazte horiek kale borrokaren protagonistatzat jo dira (Van der Broek, 2004; Ferret, 2014), baina beste politika liskartsu mota batzuk ere burutu dituzte, besteak beste, desobedientzia zibila, okupazioak eta manifestazioak.

Luzaroan nagusi izan den politika liskartsuaren karakterizazioak desitxuratu egin du gazte horien aktibismoaren sormen-dimentsioa kultura eta praktika politiko kontrahegemonikoaren eraketan: jai erreibindikatiboak, mugimendu etnolinguistikoak, mugimendu musikalak, protesta modu berriak, autoantolaketarako kulturak, talde feministen ugaltzea, proposamen kultural eta komunikatibo alternatiboak, eta abar. Halaber, hein batean, ikusezin bihurtu ditu gazteen *errepertorio* parte-hartzaileetan azken urteetan izandako aldaketak (Letamendia, 2018) eta aldaketa horiek berekin ekarritako politikari buruzko bestelako harremanak. Horregatik, aktibista gazteen talde horretan jarriko dugu arreta gure azterketan. Jarraian garatzen den testuaren helburua bikoitza da. Lehenik eta behin, euskal ezker abertzalearen kultura aktibistan sozializatutako gazte-talde zenbaiten egungo praktika politikoen zentzuak identifikatu eta ulertu nahi ditugu –jasotako tradizioarekiko jarraitutasun- eta haustura-ildoak barne–, EAEko eta Nafarroako tokiko eskalako egungo baldintza sozial eta politikoen barruan. Bigarrenik, herritartasunaren ikuspegi tradizionalak berriz definitu eta zabaldu nahi ditugu, eta belaunaldi gazteenen aktibismo hori *modernitate berantiarreko* esparru politikoan garaturiko herritartasunaren aldeko borroken testuinguruan txertatu.

**Esparru politikoa modu dinamikoan ulertuta**

Gazteen kolektiboaren parte-hartze politikoa alde askotariko errealitatea da gaur egun (Gozzo eta Sampugnaro, 2016; Rainsford, 2017), eta horren ulermenak parte-hartzearen beraren analisiaren muga zorrotzak gainditzen ditu. Bada, sistema demokratiko liberaletako esparru politikoaren konfigurazioari buruzko gogoeta teoriko eta metodologikoa egitera garamatza parte-hartzeak, ezinbestean. Demokrazia modernoek gai eta oinarri sozial berriak txertatzeko izan dituzten irekiera instituzionalak gorabehera (Forbrig, 2005), Europako eta munduko gazteen parte-hartze politikoa gero eta lotuago dago errepertorioen aniztasunaren gehikuntzarekin; gainera, gero eta gehiagotan, errepertorio horiek parte hartzeko modu instituzionalizatuetan jasotzen ez diren praktikak hartzen dituzte barnean, baita errepertorio hibrido edo mistoak ere (Hustinx, Meijs, Handy eta Cnaan; Sloam, 2016; Monticelli eta Bassoli, 2016).

Gazte jendeak gaur egun garatzen dituen praktika politikoak ulertzeko egungo *demokrazia liberaletako* esparru politikoaren izaerari eta mugei buruzko hausnarketa egin behar da, bai eta bertan legitimatutako parte-hartze moduei buruzkoa ere. Hori egitean, ikusten dugu parte hartzeko gazte-moduak alderdietatik eta hauteskundeetatik aldentzen direla askotan (Quintelier, 2007), eta parte-hartze horietako jardunbide batzuk ez dituztela politikatzat hartzen ez gizarteak (Bhavnani, 2014; Quintelier, 2007), ez eta, zenbaitetan, tartean dauden gazteek ere (Svenningsson, 2016). Hain zuzen ere, mundu kolektiboarekiko inplikazioa eta interesa izan arren, gazte konprometitu batzuek zailtasunak izaten dituzte beren jarduerari zentzu politikoa egozteko (Mackinnon, Pitre eta Watling; 2007; Stolle, Quintelier, Harell eta Nishikawa, 2008; Rainsford, 2017), batetik, oharkabean *sen oneko ezagutzaren* kategorien bidez hautematen dutelako mundu soziala eta, bestetik, mundu horren esanahia eskuratzeko egitura asimetrikoa dagoelako indarrean.

Egia esan, egungo esparru politikoan *borroka sinbolikoak* daude parte-hartze politikotzat ulertu behar denaren inguruan, esan nahi baita, izen hori modu legitimoan jaso dezaketen praktiken norainokoa bera dagoela auzitan. Azterketa soziologikoa ez dago kontzeptua errealitate berrietara egokitzeak sortzen dituen eztabaidetatik kanpo. Ildo horretan, oraintsu arte eskura egon diren parte-hartze ereduen azken aldiko hedapen progresiboak erakusten du parte-hartze politikoak demokraziarako eta demokratizaziorako duen garrantzia (van Deth, 2014). Aldi berean, baina, parte-hartze politikorako aukerak areagotzeak sortutako eztabaidekin batera, gero eta anbibalentzia kontzeptual gehiago sortzen da. Hooghek (2014) adierazten duen bezala, erabaki politikoak hartzea prozesu lauso bihurtu den garaiotan –maila geografiko eta eskala ezberdinetan kokatutako eragileen arteko elkarrekintza konplexua eskatzen duelako– eta aktibismo politikoak beste espazio batzuetara migratzen duen garaiotan, azterketa soziologikoak ere behartuta daude beren arreta norabide berrietara bideratzen.

Zalantzarik ez, jauzi kontzeptual handia gertatu da parte-hartze politikoaren ikuspegi minimalistatik –instituzio politikoetan zentratua eta gobernuaren, estatuaren edo elite politikoen azterketara bideratua– gaur egun gizartean garatzen diren partaidetza-modu indibidualizatuagoetara arteko bilakaeran. Norris-en (2002) proposamen goiztiarretan ikus daitekeenez, eragin zibila edo soziala bilatzen duten jarduerak, edo portaera sozialaren eredu sistematikoak aldatzen saiatzen direnak parte-hartze politikoaren adierazpentzat har daitezke. Ondorioz, horrelako jarduerak ohiko jardunbide parte-hartzaileen kategorian sartzeak parte-hartze politikoaren kontzeptua hedatzea dakar, *de facto.*

Testuinguru horretan, partaidetza politikotzat jo daitekeenaren kontzeptu-mapa eguneratua ezartzeko ahaleginak egin dira, hainbat kontzeptualizazio barne hartu ahal izateko. Ezagunenetako bat van Deth-en (2014) berrikuspena da. Lau parte-hartze politiko mota proposatzen ditu berak. Lehena parte-hartze instituzionala, konbentzionala edo formala litzateke. Bigarrena, parte-hartze ez-konbentzionala, ez-instituzionala, edo politika liskartsuari lotutakoa. Hirugarrenak, konpromiso zibikoaren, sozialaren edo komunitarioaren motak biltzen ditu. Azkenik, parte-hartze politiko indibidualizatu eta adierazkorra jasotzen duen eredua legoke. Sailkapen hori eztabaidagai izan da (Hooghe, 2014; Hosch-Dayican, 2014; Moor, 2016). Baina, eztabaida bera gaur egun kontzeptua modu zabalagoan berriz definitzeko eta azaltzeko dagoen beharraren erakusgarri da. Bada, gero eta gehiago ugaltzen ari dira praktika sortu berri askotariko eta aldakorrak, baita logika parte-hartzaile desberdinen arteko elkarrekintzak ere, zeharka hainbat esparrutan gauzatzen direnak –pribatuan, publikoan, politikoan, sozialean nahiz ekonomikoan–.

Esparru politikoa zedarritzeko eta parte-hartze politikoa kontzeptualizatzeko moduak ondorioak ditu sistema demokratikoetan gertatutako aldaketen interpretazioan. Azken urteotan, eskala desberdinetan egindako inkestek erakutsi dute gazte askoren politikari buruzko desilusioa edo interesik eza. Irudikapen horretatik abiatuta, gazteen apatia eta deskonexio politikoari buruzko diskurtso nagusia naturalizatu da sen oneko ezagutzan eta mundu akademikoan (Carmouché, 2012; Manning, 2014). Halaz ere, berriki egindako ikerketen arabera, azterlan kuantitatiboek erakutsitako gazteen desengainu zantzuak eta hauteskundeetako partaidetza-tasa baxuak gizartean eskuarki onartzen den esparru politikoaren ikuspegi nagusi murriztaileegiaren ondorio ere badira (Quintelier, 2007; Manning, 2014). Izan ere, demokrazia liberalen esparru politikoan hegemoniko izaten jarraitzen duen politikaren nozioa Eskoziar Ilustrazioan formulatutako lehen pentsamendu liberalean oinarritzen da (Manning, 2013). Politikaren eredu liberal horrek publiko/pribatu kategorien zatiketan hartzen du oinarri, parte-hartze politikorako modu instituzionalizatuak lehenesten ditu eta alderdi politikoen jarduerak eta hauteskunde-politika mantentzen ditu bere muinean (O´Toole, Lister, Marsh, Jones eta McDonagh, 2010; Manning, 2013; 2014).

Eredu hegemoniko horrren ildo errebisionista batean, ikerketa kualitatibo batzuek gazteek politikari buruz zer pentsatzen duten eta konpromiso zibikoa nola ulertzen duten argitzen lagundu dute, modu horretan, gazteen apatia politikoaren mitoa zalantzan jarrita (O´Toole, Lister, Marsh, Jones eta McDonagh, 2010; Carmouché, 2012). Ikuspegi aldaketa horrek zerikusia du gazteen egungo errealitatea aztertzeko planteamendu teoriko eta metodologiko berriak txertatu dituzten zientzia sozialen bilakaerarekin. Estrategia metodologiko berriei esker, gazteen diskurtsoek eta narrazioek garrantzi handiagoa hartu dute ikerketan (Benedicto eta Morán, 2015). Horrela, gazteen ustezko apatia normalizatu beharrean, aktibisten narratibek ikuspegi konplexuagoa ematen dute gazteen deskonexio politikoa etnia-, klase- eta genero-ildoen arabera zelan eraiki daitekeen ulertzeko, eta boterearen eta pribilegioaren ardatz nagusiek gazteen deslotura politikoaren konfigurazioan betetzen duten zereginaz ohartzeko (Gordon eta Taft, 2011).

Halatan, azken azterlan horiek iradokitzen dute gazteak ez direla erabat apatikoak eta ez daudela beti konpromisoari bizkar emanda. Aitzitik, erakusten dute gazte askok uko egin diezaieketela politika tradizionalaren jardunbideei, sentitzen baitute ohiko instituzio politikoetan ez dituztela beren premiak aintzat hartzen eta ez dutela haietan ez ahotsik ezta eraginik ere (Harris, Wyn eta Younes, 2010; Cammaerts, Bruter, Banaji, Harrison eta Anstead, 2014; Chryssochoou, 2017). Ikuspegi horren arabera, ustezko apatia beste zerbaiten seinaletzat interpretatu beharko litzateke. Halaber, azterketa horiek azpimarratzen dute gazteen partaidetza ohiko erakunde politikoetatik kanpo dauden beste leku batzuetan garatzen ari dela gaur egun, hain zuzen ere, pertsonek autonomia- eta kontrol-zentzu handiagoa duten guneetan (Harris, 2001); horiexek dira gazteei beren printzipioen arabera bizitzeko aukera ematen dieten “esperientzia-espazioak” (Pleyers, 2019), beren subiranotasuna egikaritu dezaketen praktika eta mundu sozial alternatiboentzako tokiak (Riley, Morfin 2013).

Horren harira, parte-hartze politikoa eta soziala gertatzen ari dela erakusten duten ebidentziak daude, baina ez dira adierazten analistek oraintsu arte ikertu ohi dituzten formetan eta lekuetan (Rainsford, 2017). Egia esan, politika konbentzionaletik urrun sentitzen diren gazte asko politizatuta daude, egon, baina, askotan ikerketa kuantitatiboek aztertzen ez dituzten bestelako moduetan (Quintelier, 2007; Varela, Martínez eta Cumsille, 2015; Quéniart, 2016). Norrisek duela zenbait hamarkada ebatzi zuen bezala, gazteen aktibismo politikoa “leialtasun-politika” alde batera uzten joan da “hautapen-politikaren” alde, eta, aldi berean, kausa jakin batzuetara bideratutako gero eta herritar gehiago agertu dira (Norris, 2004). Hain zuzen ere, alderdi politikoen gainbeheraren testuinguruan gertatu da desplazamendu hori, alderdiek gizarte zibilaren eta erakunde politikoen artean egiten zuten bitartekaritza-funtzioa krisian baitago gaur egun (Mair, 2013).

Ildo beretik, politikaren eredu liberalaren aurrean, ekintzaile gazte batzuk ekintza politikoaren mugak birdefinitzen ahalegintzen dira. Nola egiten dute hori? Bada, espazio pribatuak, *eguneroko bizitzako* guneak eta esparru politiko kolektiboak zeharkatzen dituzten ekintzak burututa; areago, parte-hartze politikoaren erregistro-kopurua handituta eta konpromiso-saiakuntzak egiteko hartzen dituzten eszenatokiak desinstituzionalizatuta. Horrela, esparru politikoa zabaltzeko saiakerak ikusten dira sarri. Aktibismoaren eraginez, praktika eta errepertorio politiko ez-instituzional horiek zabaltzen direnean, “*politikoa*” gailentzen zaio “politikari”. Izan ere, horrelakoetan, ezarritako boterearen aurrean botere eratzailea azaleratzen da, eta ageri-agerian geratzen da gizartea botere-, gatazka- eta antagonismo-gune dela (Mouffe, 2005). Gaur egunean, praktika politikoa gizartearen eta esparru politiko konbentzionalaren arteko muga lausoetan mugitzen da, eta orientazio eta adierazpen politikoak pertsonen eguneroko bizitzan ere ikusten dira gero eta gehiago (Bang, 2004). Izan ere, pertsona askorentzat “beste mundu posible bat” aldaketa lokal eta pertsonalen bidez hasten da (Pleyers, 2019). Horrek esan nahi du pertsonei dagozkien arazo eta praktika politikoak dibertsifikatzen ari direla, eta ez datozela beti bat banaketa politiko tradizionalekin (Soler i Martí, 2012).

**XVI. Taula: Esparru politikoa ulertzeko moduak**

**Herritartasun praktika berriak sortzen belaunaldi gazteen artean**

Esparru politiko liberalaren bazterretan diharduten gazte aktibistak huts egin duten herritarrak al dira? *Herritartasunaren* kontzeptua estatuarekin formalki ezarritako harremanetara mugatu behar al da gaur egunean? Gai horiek jorratzeak eskatzen du, lehenik eta behin, onartzea herritartasunaren hiztegiak eta esanahiak aldatu egiten direla testuinguru politiko eta kulturalaren arabera, eta hainbat ondare historikoren ondorio direla (Saraceno, 1997; Bussemaker eta Voet, 1998; Carens, 2000; Siim, 2000). Gainera, esanahi horiek pertsonek “bizitako herritartasunean” gauzatzen dira (Hall eta Williamson, 1999), hain zuzen ere, mundu politikoarekin izandako harremanetan esperimentatukoaren ondorioz.

Tradizioz, "haurtzaroa" eta "gaztaroa" deritzeten kategorietan sailkatutako pertsonak “herritartasunaren zain” dauden kolektibotzat hartu izan dira. Era horretan, nerabeei eta gazteei etorkizuneko herritartasuna lortzeko ikastun estatusa egotzi zaie behin baino gehiagotan. Alabaina, ikuspegi horren kontra, bat gatoz Theisekin (2010) hauxe dioenean, alegia, herritartasunaz ari garela, analisiaren fokua ez dela hainbeste pertsonei formalki aitortutako eskubideetan jarri behar, haien praktika sozial eta politikoetan baizik. Horrek aukera ematen digu gazteak herritar aktibo gisa aitortzeko, gazteok familiako eta komunitateko eguneroko esperientzien bidez ikasten eta jarduten baitute etengabe (Theis, 2010).

Ildo horretan, gazteek politikan parte hartzeko dituzten modu alternatiboak herritartasun emergenteak eraikitzeko aukerekin lotuta daude. Hain zuzen ere, gazteriaz, parte-hartze politikoaz eta herritartasunaz azterlan klasikoetan nagusitutako ikuspegiei egindako kritiketako bat da goitik beherako ikuspegia hartzen dutela, eta parte-hartze politikoa konpromiso-modu tradizionalen arabera ulertzen dutela, hala nola, botoa ematea edo alderdi politiko batekin bat egitea. Parte-hartze politikoa hain modu mugatuan definitzean, esparru nagusiaren logika horrek ondorioztatzen du gazteek bozkatzen ez badute alferrik galdutako herritarrak direla.

Baina, deslotura politikotzat hartu dena, agian instituzioei buruzko desafekzio gisa (Soler i Martí, 2012) eta politikarekin erlazionatzeko modu berri gisa (Parés, 2014) formulatu beharko litzateke. Izan ere, herritartasunari buruzko ohiko teoriek ez dute egoki azaltzen gazteek, are gutxiago gazte aktibistek, sare sozialak eta auzi politikoak ulertzeko eta haietan jarduteko dituzten moduak. Belaunaldi berrietako pertsonek harreman desorekatuan daude egitura politiko tradizionalekin. Gazte askorentzat, indarrean dagoen sistemarekin konprometitzea asebetetzen ez dituen eredu politikoa babestea da eta harekiko kokapen subordinatuan jartzea (Harris, 2001).

Horrenbestez, zentzuzkoa da gazteen kolektibo askok beste gune batzuetara bideratzea beren energia politikoak, zertara eta, partaidetza- eta herritartasun-guneak esparru politiko liberalaren bazterretan eraikitzera. Gainera, sistema demokratikoak gazteei zuzenean eragiten dieten gaietan erakutsitako eraginkortasunik ezak –edo eraginkortasunik ezaren pertzepzioak– indartu egiten du lekualdaketa hori (Riley, Griffin eta Morey, 2013). Mugimendu hori egungo instituzioekiko eta gobernantza-jardunbideekiko mesfidantza orokorraren testuinguruan ulertu behar da, eta herritarrek estatuen eta merkatuen gaineko kontrola pixkanaka galtzearekin batera etorri da. Bada, Bauman-ek zioenez (2001), gaurko instituzio politikoak gero eta ahulagoak dira sufrimendu pribatuak arazo publiko bihurtzeko. Desengainuaren sentimendua bereziki bizia da tradizio politikoaren pisua sentitzen ez duten belaunaldi gazteenen artean. Hainbat aztertzaileren iritzitan, herritarren eta gobernuen arteko hausturaren ondorioz, hustu egin da Europako demokrazia ordezkatzailea (Mair, 2013); beste modu batean adierazita, areagotu egin da demokrazia liberalaren beraren egungo legitimitate-krisia (Castells, 2018).

Bai *globalizazio neoliberalak* bai estatuak hartutako kokapen berriak botere globalaren esparru konplexuetan, herritartasuna eraikitzeko bestelako praktikak ekarri dituzte, estatuari buruz definitutako herritartasun formaletik aldentzen direnak (Sassen, 2003). Paradigma liberalean herritartasuna instantzia indibiduala eta estatuko ordenamendu politikoa erlazionatzen dituen elementuen artikulazio moduan deskribatu bada, goitik behera eraldatu da gaur egun eredu hori. Hainbesteraino eraldatu ere, non, eskubide formaletatik harago –eta eskubide horien gainbeheraren ondorioz–, formalizaturik ez dauden hainbat dinamikak eta herritar aktorek hartu duten garrantzia. Horiek praktika eta eraikuntza alternatiboak garatzen dituzte. Ohiko herritartasunean sarbide mugatua izaten jarraitzen duten emakumeak, legezko herritartasunetik kanpo dauden migratzaileak, prekarietate-egoera masiboak bizi dituzten gazteak eta langileak, mendekotasun politikoko edo bazterketa sozialeko egoeretan definitzen diren talde etnikoak edo nazionalak, besteak beste, praktika horien protagonistetako batzuk dira.

Aldaketa horien ondorioz, bi ereduren arteko tentsioak sortzen ari dira egungo esparru politikoaren barruan. Batetik, legezko egoera formaltzat hartutako herritartasuna dago, bestetik, proiektu edo aspirazio moduan ulertutakoa (Sassen, 2003). Lehenengoak estatus gisa definitzen du herritartasuna. Bigarrenak, berriz, praktika modura (Isin, 2009; Morán eta Benedicto, 2016). Herritarren definizio legitimoa inposatzeko esparru politikoan gauzatzen diren borroka eta lehia horiek gero eta konplexuagoak eta askotarikoagoak diren errealitateak ulertzeko tresna kontzeptual landuagoak eraikitzera behartu dute azterketa soziala ere (Isin, 2009), tartean, politikarekiko harreman-modu tradizionaletatik gero eta urrunago dagoen gazte batzuen aktibismoa. Tresna berri horiek inklusibitatearen eta dibertsitatearen printzipioei erantzuten saiatzen dira.

Halatan, herritarren praktiken dimentsio anitzak izendatzeko kontzeptu-errepertorio gero eta ugariagoak izateak herritartasunaren instituzioaren izaera jariakorra eta dinamikoa erakusten digu. Hartara, instituzio hori instituzioa bera osatzen duten borroka sozial eta politikoei loturik teorizatu behar da, ezinbestean (Isin, 2009). Horrela, “herritartasun-guneak” aldi berean eskala desberdinetan (Yuval-Davis, 2008) gauzatu daitezkeen borroka esparruak dira. Gune horietan gai-agenda, interes eta apustu berriak ez ezik, subjektu politiko bilakatzeko asmoz diharduten aktore berriak ere biltzen dira. Ildo horretan, ez da ahaztu behar aldaketa esanguratsuak izan dituen arren, herritartasunak dominazio- eta ahalduntze-instituzio izaten jarraitzen duela. Era berean, herritartasun-ekintzak izendatzaileak dira, ekintzek berek sortzen dituzte subjektuak, baita sortu ere, legea zalantzan jarrita eta esparru politikoa arautzen duten praktikak eta arauak alderantzikatuta. Herritartasun-ekintza horiek politiko izateko moduak eraldatzen dituzte, aktore berriak “herritar ekintzaile” gisa sortzean. Bada, Isinek (2009) dioenez, esparru politikoan agindutako gidoien arabera jarduten duen “herritar aktiboak” ez bezala (botoa ematen duenak, zergak ordaintzen dituenak, eta abar), “herritar aktibistaren” agentziak esparru politiko jakin baten izaera zalantzan jartzera bultzatzen du, haren mugak irekitzera eta gidoiaren idazketan eta eszenaren sorkuntzan parte hartzera, hitz batean, une horretara arte esparru politikoan indarrean zegoen logika legitimoa berriz definitzera.

Argudiatze ildo horri jarraikiz, aktibista izateak eta esparru politikoan legitimitate berriak eraikitzen saiatzeak *performatibitatearekin* (Isin, 2017) eta herritartasunaren barruan “bizitako” praktikarekin du zerikusia. Horrek esparru politikoan legez ezarritako kontzeptuak eta definizioak baino harago joatea ekar lezake –esparruan arau iraunkor gisa hartzen diren arren–. Aitzitik, herritartasuna etengabeko prozesu gisa ulertu behar da, praktika sozial eta jardun kultural gisa, eta ez kategoria estatiko modura (Isin, 2017). Isinek iradokitzen duen bezala, herritartasunaren ikuspegi horrek borroka sinboliko konplexuak eta, askotan, kontraesankorrak eskatzen ditu pertenentzia sozialaren definizioari buruz, inklusioaren eta bazterketaren kategoria eta praktikei buruz, eta bizitza publikoan parte hartzeko modu desberdinei buruz. Izan ere, herritartasunaren praktika multzoa etengabe negoziatzen diren eguneroko pertenentzia praktiken barruan kokatzen da; hartara, aldarrikapena, protesta eta konfrontazioa ere inplikatzen ditu, eta ez soilik eskubideen egikaritza. Horrela, herritartasun performatiboan hainbat prozesu teilakatzen dira. Lehenik eta behin, subjektu gisa nork jardun dezakeen edo ez jakiteko borroka politikoak eta sozialak burutu ohi dira; bigarrenik, borroka horiek herritarrak ez ezik, herritarrak ez direnak ere inplikatzen dituzte, den-denak erlaziozko aktoreak diren aldetik; eta, azkenik, pertsonek herritar gisa jarduten dutenean, herritartasunaren esanahiak eta funtzioak eralda ditzakete, sormenez (Isin, 2017).

**XVII: Taula Herritartasuna ulertzeko moduak**

**Neoliberalismoa, indibidualizazioa eta gazte aktibismoa**

Gaur egunean inklusio- eta baztertze-dinamikek eragindako tentsioek etengabe astintzen dute esparru politikoa. Alde batetik, esparru hori modernitate berantiarreko indibidualizazioaren joera kulturalek zeharkatzen dute eta, bestetik, gero eta indar handiagoz diharduten politika ekonomiko neoliberalek. Hala, bi indarrek bat egiten dute, areago, elkar elikatzen dute esparru politikoan. Hain zuzen ere, gazteen parte-hartzean argi-argi ikusten da azken hamarkadetan esparru politikoa berregituratzen ari diren indibidualizazio- eta desinstituzionalizazio-prozesuen eragina (Touraine, 1997; Bauman, 2001; Beck, 1996; Beck eta Beck-Gernsheim, 2002; Furlong eta Cartmel, 2007). Indibidualizazio-prozesu horiek aldaketak eragin dituzte politikagintzaren norabidean, Beckek eta Beck-Gernsheinek *self-politics* izendatzen duten ereduaren alde (2002), edo Giddensek *life-politics* deitutakoaren alde (1991). Hain zuzen ere, eredu horiek ekintza politikoko forma berriak dira, agentzia demokratikoarentzat kapitalismo neoliberalaren aurrean gero eta murritzagoak diren aukerei erantzuten saiatzen direnak, eta aisia, kontsumoa eta eguneroko bizitza politizatzeko moduak bultzatzen dituztenak, pertsonen agentzia politikoa eta haren auto-errealizazioa baieztatzeko bitarteko gisa (Riley, Griffin eta Morey, 2013; Kyroglou eta Henn, 2017).

Hala, esparru politikoaren berregituraketarekin batera, belaunaldi gazteenei dagokienez, hauteskunde-ekitaldiari derrigorrez lotuta ez dauden bestelako herritartasun formak sortu dira, zehazki, orain arte “ez-politikotzat” hartutako bizimoduekin lotzen diren konpromiso indibidualizatuak: bizimoduak, elikadura- eta birziklatze-errutinak, interneteko jarduerak, kontsumo-ohiturak eta kultura-aukerak (Amnå, Ekström, Kerr eta Stattin, 2009). Praktika horiek jarduera eta identitate-nitxo berrietara dagoen migrazioa erakusten dute. Horrenbestez, kultura aktibista bera ere aldatzen ari da. Gero eta modalitate indibidualizatuagoak hartzen ditu abiaburu, instituzionalizatutako gizarte zibileko eragile konbentzionaletatik urrutiraturik daudenak, erronka globalekiko sentsibilitate handia eta konpromisoaren dimentsio subjektibo indartsua uztartzen dituztenak (Pleyers, 2016).

Bestalde, politika konbentzionaletik eguneroko bizitzako errepertorio indibidualizatuetara egindako bira hori (Manning, 2014) koherentea da politika neoliberalak bultzatzen duen herritartasun ereduarekin. Ildo horretan, erretorika neoliberalak inplikazio esanguratsuak ditu, bai pertsonen subjektibotasunaren eraketan, bai parte-hartze soziopolitikoan. Aukeratzeko askatasunari eta erantzukizunari buruzko diskurtsoen bidez, argudio neoliberalak autokontroleko, kudeaketako eta ekintzailetzako balioen barruan ulertzen ditu herritarrak, eta horrek herritar autonomo, arrazional, arriskuen kudeatzaile eta norako propioaren arduradun bakarra den banakoaren ideal jakina sortzen du (Ong, 2006). Horrela, herritartasunaren kontzeptua aldatu egiten da, estatuak herritarrei ematen zien eskubide-multzo bat izatetik herritarrek beren gain hartu beharreko erantzukizunen multzo bat izatera. Erantzukizun horien artean, jakina, norbanakoaren ongizatea ere badago, merkatuaren bidez lortzen dena (Riley, Griffin eta Morey, 2013). Subjektibotasun neoliberalaren logikak, beraz, baldintza mesedegarriak sortzen ditu gazteen aisiari (Pfaff, 2009; Riley, Griffin eta Morey, 2013), kontsumoari (Kyroglou eta Henn, 2017) eta eguneroko bizitzari lotutako jarduera informal sorta oso bat jarduera politikorako gune bihur dadin.

Halaz ere, gazte-bizitzaren indibidualizazioak eta aukeratzeko ustezko askatasunak badaukate, eduki, iruntzi iluna. Gaur egunean, gazte asko bere biografia instituzioen babeslekutik kanpo diseinatzera eta eraikitzera behartuta egon ohi da, bere baliabide eta trebetasun hutsez baliatuta (Beck, 1996). Sarritan, baliabide horiek ez daude denentzako eskuragarri. Horrela, gazte gehienentzat egungo gazte-trantsizioak prekarietate laboral eta ekonomikoan gauzatzen dira (Santamaría, 2018), bizi-ziurtasunik eta linealtasun biografikorik gabe (Furlong, Cartmel eta Biggart, 2006; Furlong eta Cartmel, 2007). Izan ere, gazte-trantsizioen konplexutasuna hautaturiko biografia gisa hartzeko joerak lan-merkatu malguek eragindako desabantaila- eta urrakortasun-egiturak ezkutatzen lagundu du (Furlong, Cartmel eta Biggart, 2006). Testuinguru horretan, bizi izandako segurtasunik ezak, arriskuak eta indibidualizazioak jarduera politikotik urruntzera bultzatzen dute, behin baino gehiagotan, gazte asko. Gazteen praktika parte-hartzaile iragankorrak eta autoespresiboak ere sortzen dituzte, herritar biografia berriak diseinatzen dituztenak, eta dinamika ahulak eta konpromiso arin eta iraupen laburrekoak dauzkatenak (Harris, Wyn eta Younes, 2010).

Pirnik eta Raffinik (2016) adierazten duten bezala, norbanakoa gehiegi azpimarratzen denean eta dimentsio kolektiboa erabat saihesten azterketatik, falazia epistemologikoa sustatzen ari gara, indibidualizazio prozesuak egituren eragina desagertzea dakarrela beste barik ontzat emanda. Izan ere, estratifikazio sozialaren forma tradizionalek bizi-aukerak ulertzeko giltzarria dute oraindik, nahiz eta egitura horien eraginaren kontzientzia subjektiboa murriztu egin den bizi-esperientziak indibidualizatuago bihurtu ahala (Furlong eta Cartmel, 2007; Gozzo eta Sampugnaro, 2016). Ildo horretan, gazteen aktibismoa sormenarekin, hausnartzeko gaitasunarekin eta agentzia izateko ideiekin lotu izan da askotan. Esate baterako, Bang-ek eguneroko bizitza sortzen duten herritarrak aipatzen ditu, “everyday makers” modura (2010). Baina, gazte aktibistei egotzitako izaera sortzailea egiturazko faktoreek gazteriari ezartzen dizkioten hertsapenen esparruan ulertu behar da.

Izatez, gazteek ez dute talde homogeneoa osatzen; alde batetik, botere-baliabideak dakartzaten bereizketa sozialeko elementuak dituzte ezaugarri, hala nola, adina, maila soziala, generoa, etnia edo migrazio-egoera, eta, bestetik, testuinguru partikularreko tradizio politikoak eta instituzio-baldintzak. Halatan, gazteriaz baino, gazteez hitz egin beharko litzateke, “gazte politizatu” izateko modu konplexuak aztertzeko eta subjektu horietan eragiten dituzten era askotako zapalkuntzak ulertu ahal izateko (Ballesté eta Feixa, 2019). Ondorioz, familia-desberdintasunak, baliabide ekonomiko, erlazional eta kognitiboak eskuratzeko aukerak, baita esparru politikoaren aukera instituzionalizatuak edo informalak ere, hartu beharko dira aintzat, eta horien guztien eraginak aztertu gazteen partaidetza-praktikak eta haien politizazio-mailak ikertzeko. Hari horretatik, hainbat ikerketaren arabera, generoa, klase soziala eta *kapital* kulturala dira oraindik ere parte-hartze politikoaren iragarlerik onenak, bai instituzioetan, bai haietatik at (Quintelier, 2007; Hustinx, Meijs, Handy eta Cnaan, 2012; Mascheroni, 2015).

Gazte jendeak *habitus* moduan gizartean barneratutako disposizioak eta trebetasunak (Bourdieu eta Wacquant, 1992; Bourdieu, 1994), baita parte hartzeko eta esperimentatzeko eskuragarri dituen aukerak ere, esparru politikoaren barruan kapital gisa funtzionatzen duten baliabideak dira. Horrela, parte-hartzea nahiz kontrako gelditasuna baldintzatzen dute. Bestalde, gazteen apatia ez da sortzen esparru politiko orokorrean soil-soilik, bazterketa sozialeko mekanismo ugariren ondorioz (Gordon eta Taft, 2011). Aitzitik, bazterketek eta desberdintasunek partaidetza aktibistan bertan ere badituzte eraginak. *Intersekzionalitateak* eta antzeko tresna analitikoek aukera eman dute dominazio- eta subordinazio-sistemak modu artikulatuan aztertzeko eta harreman horiek aktibismo politikoaren esparruetan ere identifikatu ahal izateko. Horrela, gazte aktibisten azpiesparruan segregazio eta zapalkuntza kategoria ugari aurkitzen ditugu: ekintzaile helduen aurrean “profanoen” funtzioa betetzen duten gazteak (Ballesté eta Feixa, 2019), beren trebetasunez eta esperientziaz baliatzen diren parte-hartzaile “adituak”, politikariekin, eliteekin eta interes-taldeekin lankidetzan aritzeko gai direnak, adituak ez diren beste parte-hartzaileen aurrean (Bang, 2010), zapalkuntza maskulinoak (Larrinaga eta Amurrio, 2017), etorkinen izenean hitz egiten duten aktibista autoktonoak (Dunezat, 2017), eta abar. Sailkapen-kategoria horiek guztiek osatzen dituzten bilbe trinkoek erakusten dute, batetik, esparru aktibistan diharduten botere harremanen konplexutasuna eta, bestetik, ekintza aktibistaren zailtasunak eta desafioak, hura osatzen duten eragileen dibertsitatea jasotzeko, eta eragileon partaidetza, ikusgaitasuna eta adierazpena bermatzeko.

Partaidetza politikorako eta aktibismorako beharrezkoak diren baliabideen banaketa diferentzialari dagokionez, Bourdieuren formulazio kontzeptual batzuetatik abiatuta egindako azterketek agerian utzi dute beharrezkoa dela gazteen parte-hartzearen azpian dauden aukeren eta oztopoen egitura argitzea, ikusteko partaidetza hori zergatik den egingarri pertsona edo kolektibo sozial batzuentzat soilik (Mascheroni, 2015). Hala, analisi horiek “kapital parte-hartzailea” (Wood, 2014) edo “kapital militantea” (Matonti eta Poupeau, 2004) eskuratzeko gizartean dauden baldintza asimetrikoak azpimarratu dituzte. Era berean, erakutsi dute zer-nolako oztopoek mugatzen duten “*habitus* erradikal” bat eratzeko aukera, hau da, sozializazioan eskuratutako disposizio inkontzienteen multzo bat, mundua hautemateko eta ulertzeko modu berezi bat, ezagutza bat eta borrokatzeko joera jakin bat berekin dakartzana. Disposizio bereizgarri horiek guztiak kritikan eta protesta aktiboan parte hartuta (Crossley, 2003) eta gune sozial aktibistetan sozializatuta eskuratzen dira. Gune sozial horiek, jakina, ez daude gazte guztien eskura.

**Abiapuntu metodologikoa**

Ezker abertzalearen Hego Euskal Herriko guneetan sozializatutako zenbait gazte-kolektiboren parte-hartze politikoari buruz egindako ikerketa enpirikoan, analisi kualitatiboaren alde egiteko bi gogoeta metodologiko hartu ditugu abiapuntutzat. Lehenengoa hauxe da: *azterketa kuantitatiboekin* alderatuta, *metodologia kualitatiboak* aukera handiagoak ematen ditu aktibista gazteek politikarekin dituzten erlazioak identifikatzeko eta, beren praktiken kontakizunaren bidez, berentzat politikak hartzen dituen esanahiak azaleratzeko (O´Toole, Lister, Marsh, Jones eta McDonagh, 2010; Carmouché, 2012); izan ere, herritartasuna ez da pertsona gazteen eguneroko hizkeraren parte izaten (Lister, Smith, Middleton eta Cox, 2003). Bigarren gogoeta metodologikoa ikertu nahi den egoera bereziari lotzen zaio. Hala, aintzat harturik “herritartasun disidentearen” formak (Sparks, 1997) aztertuko direla, politikoki nagusi diren narratiben eta kultura kontra-hegemonikoen arteko tentsio-testuinguru batean, uste izan dugu metodologia kualitatiboa egokiagoa dela diskurtso heretikoak atzemateko.

Ondorioz, gure azterlanak metodologia kualitatiboa hartu du oinarri, Hego Euskal Herriko lurralde ezberdinetako gazteei 2018an eta 2019an egindako elkarrizketa sakonetan oin harturik. Hasiera batean, beren burua ekintzaile gisa edo politikoki konprometitutako pertsona gisa definitu zuten 18 eta 35 urte bitarteko 22 gaztek osatutako laginetik abiatu ginen. Hala ere, parte-hartze zibiko-politikoan konprometitutako gazteen narratibetan atzeman genuen praktika parte-hartzaileek orientabide desberdinak dituztela beren gaitasun berritzaileari dagokionez. Ildo horretan, ikusi dugu esperimentazio politikoa ez dagokiela alderdi politikoetan edo sindikatuetan afiliatutako gazteei, erakunde zentralizatuak eta burokratizatuak baitira horiek, nahiko zurrunak aldaketei dagokienez, eta militanteentzat aurrez ezarritako jarduera-patroi batzuk dituztenak. Hori dela eta, jarraian egingo den azterketarako hautatu den azken *lagina* 18 eta 35 urte bitarteko 17 gaztetara murriztu da (8 emakume gisa eta 9 gizon gisa sozializatuak). Gazte horien inplikazio politikoa alderdi politikoen esparrutik kanpo hezurmamitu da.

Diskurtsoetan ahalik eta aniztasunik handiena lortzeko asmoz, aintzat hartu dira, jatorri geografikoaz gain, bizilekuaren tamaina, elkarrizketetan zeharka aitortutako jatorri soziala (9 familia langileetatik datoz eta 8 klase ertainetatik), eskola mota (publikoa, pribatua, erlijiosoa edo ikastola) eta lan-jarduna (10 gaztek lan egiten dute edo lan egin dute inoiz, jarraian edo aldika, eta prekarietate maila desberdinekin). 13 elkarrizketa euskaraz egin dira eta 4, gaztelaniaz. Elkarrizketatutako pertsona guztiek goi-mailako ikasketak dituzte edo gaur egun ikasten ari dira.

Kausa desberdinekin konprometitutako pertsonak dira, erakunde sozialetan, komunitarioetan eta era askotako mugimenduetan dihardutenak: sozioekologian, mugimendu feministan, euskara indarberritzeko taldeetan, gune autogestionatu eta okupatuetan, gazte-asanbladetan, ikasle-erakundeetan, errefuxiatuei harrera egiteko organizazioetan, ekonomia sozialerako kooperatibetan, aktibismo digitalean, estatus politikoa erabakitzeko eskubidearen aldeko herri ekimenetan, arrazakeriaren aurkako mugimenduetan, bazterketa sozialaren aurkako taldeetan, LGBTIQ+ mugimenduetan eta herri-jaietako erakundeetan, besteak beste. Hala ere, komeni da adieraztea multiaktibismoak definitzen dituela elkarrizketatutako pertsona asko eta, beraz, horietako batzuk kausa batean baino gehiagotan inplikatuta daudela, hau da, erakunde edo mugimendu batean baino gehiagotan parte hartzen dutela gaur egun edo parte hartu dutela iraganean. Hartutako lagin horren ezaugarri nagusienetako bat da politikan oso goiz sozializatutako gazteek osatzen dutela, eta ikasketa politiko hori batez ere ezkerreko esparru komunitario eta abertzaleetan gauzatu dela. Horrez gain, gazteok esperientzia handia dute aktibismoan, ez bakarrik instituzioetan, baita partaidetza-esparru informalago eta anitzagoetan ere, non erakundeen erregulazio txikiagoak sormen- eta esperimentazio-espazioak zabaltzeko aukera eskaini dien. Esperientzia luze horren ondorioz, gaur egun jarduera aktibistak garatzen dituzten esparruak ez datoz bat, nahitaez, ikasketa politikoa hasi zutenekin.

Aukeratu diren elkarrizketak ikerketa zabalago baten parte dira. Ikerketa horretan 31 elkarrizketa sakon eta 4 eztabaida-talde egin dira EAEn eta Nafarroan, konpromiso zibiko-politikoaren forma eta maila desberdinak dituzten gazteen artean. Guztira 63 pertsonaren ahotsak jaso dira aipatu ikerketan (Larrinaga, Zabalo, Epelde, Iraola, Odriozola eta Amurrio, 2020; Larrinaga, Iraola, Odriozola, Amurrio, Zabalo eta Epelde, 2021).

**Herritartasun performatiboak: gazte-aktibismo abertzalea esperimentazio politikorako esparru Euskal Herriko testuinguruan**

Hego Euskal Herrian aktibismo kontrahegemonikoa garatzen duten gazteek lehenetsitako partaidetza moduek *eguneroko bizitzaren* eta *bizitza komunitarioaren* politizazioan sakontzen dute, nabarmen. Pertsona horiek eguneroko jardueretan zentratzen dituzte batik bat beren kezkak eta interesak, uste baitute indarrean dagoen sistema politikoak ez diela aukerarik ematen beren premiak eta interesak asetzeko. Estatu esparrua ez da gazte aktibismorako marko nagusitzat jotzen. Ildo horretan, ekintzarako hartzen diren esparru pribatuen eta komunitarioen politizazioa lehenagoko euskal aktibismotik jasotako kultura politikoaren osagaia da, frankismo (garai)ko klandestinitateari eta azken hamarkadetako eraikuntza nazionaleko politikei loturik egon dena. Oraintsu arte, politika liskartsuaren barruan kokaturiko kultura hori ezker abertzaleko alderdiek eta beste mugimendu sozial eta komunitario batzuek partekatu dute –besteak beste, gazte-mugimenduek– baita ETA erakunde armatuak ere. Haatik, erakunde armatua desagertu eta ziklo politikoa aldatu ondoren, oinordetzan hartutako kulturak eta hari lotutako praktika politikoak adierazpen indibidualizatuagoak izaten hasi dira, bereziki gazteen artean. Horrela, aurreko tradizio politikoari buruzko haustura-elementu jakin batzuk azaleratu dira praktika horietan azken hamar urteetan.

Hari horretatik, aktibista gazte batzuek aktibismo abertzalean erreferentzialak izan diren alderdi eta erakunde politikoetan afiliazio organikoa formalki mantentzen duten arren –izatez, erakunde horietan sozializatu dira–, belaunaldi berrien ekimenek, *de facto*, erakunde horien lidergoa ahultzea ekarri dute. Gazte aktibistek ziklo-aldaketatzat hartu dute gatazka politikoaren makaltzea. Eta zuzenean inplikaturik sentitzen dira aldaketa horretan. Izan ere, beren jarduera aktibistak hain araututa ez dauden espazioetara lekualdatu dira pixkanaka, eta auzien ohiko praktika liskartsuekin batera –manifestazioak, kontzentrazioak, okupazioak, eta abar.–, bizitza pribatuaren eta komunitarioaren esparruetan gauzatutako beste ekintza mota batzuei ere eman diete garrantzia.

Era horretan, beste testuinguru sozial batzuetan hauteman daitezkeen joerekin bat eginez, zentzu politikoa egozten diete itxuraz garrantzi txikikoak diren jarduera eta hautu arruntei eta, neurri batean, haietara bideratzen dute beren ekintza: zein hizkuntzatan komunikatzen diren, nola eratzen dituzten pertsonen arteko harremanak eta horiek zeharkatzen dituzten menderatze- eta subordinazio-indarrak, zer enplegu mota aukeratzen duten, kontsumo-moduak, naturarekiko harremanak, sexualitatea garatzeko askatasuna, identitate indibidualak nahiz kolektiboak eraikitzeko aukerak... Gune horietan guztietan hezurmamitutako ekintzak ekimen etiko-politiko bilakatzen dira gazte aktibisten begietan. Ondorioz, esanahi politikoaren esleipen horrek zabaldu egin ditu gazte aktibisten errepertorio parte-hartzaileak tradizioz erreferentzialak izan diren alderdi eta erakundeetatik harago eta, horrela, esparru politikoa ohiko mugetatik kanpo hedatu dute –hau da, alderdietako parte-hartzetik, hauteskunde partaidetzatik, eta abar–.

*Nik militantzian egiten dudan bira hori (…) Eta gero, eragin du nire ustez ziklo politikoaren aldaketa horrek, ez da izan bakarrik ETAk armak utzi dituela, nik uste dut ere XXI. mendeko eraldaketa prozesuekin bat datorrela (…) gatazka politikoa orain ez izatea hain bizi, nahiz eta gatazka oraindik dagoen, uste dut horretan oso lagungarria izan dela (Emakumea, 27. Talde feminista).*

*Nik uste dut politika egin daitekeela edozein lekutatik; politika egin dezakezu zure koadrilan, zure lanpostuan, ikasten duzun lekuan… eta ez zara zertan egituratuta egon edo antolatuta egon (…) gero eta indartsuagoa da hori, nire inguruan ikusten dudanagatik (Emakumea, 26. Ezker abertzaleko gazte erakundea).*

Oro har, aztertutako ezkerreko abertzaletasunaren inguruko aktibistek agentzia politikoaren zentzu nabarmena dute, eta *erreflexibitaterako* gaitasun handia. Sozializazio politiko goiztiarrari esker, *habitus* aktibista barneratu ahal izan dute, hau da, inguratzen dituen mundua betaurreko kritikoekin ulertzeko ahalmena eta mundu hori eraldatzeko asmotan haren gainean jarduteko gaitasuna ematen dien trebetasun eta disposizioen multzoa. Ikuspegi horretatik, haurtzarotik eta lehen gaztarotik beren herritartasun aktiboa “herritartasun esperimentatua” izan da, gorputzez bizi izandakoa. Horrenbestez, nahiz eta herritartasunaren kontzeptua ez den hitzez adierazten beren diskurtsoetan, kontatutako praktika performatiboen gauzatze gisa ulertzen da zeharka. Ondorioz, gazte-estatusari buruz ikusmolde klasikoek planteatzen dutenaz bestera, gazte ekintzaileak ez daude herritar bihurtzeko zain, eta ez dute beren burua herritar ikasletzat hartzen. Aitzitik, beren begietan, beren erreferentziazko komunitate politikora bideratutako praktika zibiko-politiko sozialki konstruktiboak garatzen dituzte.

*Ikasten duzu (…) gazteak ez garela etorkizuna, oraina ere bagarela, eta gure iritzia orain ere entzun behar dela (Emakumea, 25. Gure Esku Dago plataforma).*

Agentziari lotutako gaitasunek eta erreflexibitateak badaukate, eduki, pribilegio-osagai argia. Haatik, gazte ekintzaileak ez dira jabetzen eragile gisa eratzea ahalbidetu dieten pribilegio-ardatzez, politikatik urrunduta bizi izan diren beste gazte batzuk ez bezala: esparru oso politizatuetan gauzaturiko familia- eta komunitate-sozializazio goiztiarra bizi izana, beren partaidetza-aukerak biderkatu dituzten antolaketa-sareak eta sare informalak eskura eduki izana, nerabezarotik aurrera partaidetzarako trebetasun gisa metatutako kapital politikoa, eta, sarri askotan, jatorri sozialari eta heziketa mailari lotutako baliabide kognitibo bereizgarriak, besteak beste. Ildo beretik, gazte horietako asko –batez ere mutilak– ez dira ohartzen ezta genero-araugintzak esparru aktibistarako sarbidean dituen ondorioez ere. Salbuespena dira subjektu feminista gisa eratuz joan den zenbait neska gazte aktibista, belaunaldi eta genealogia feministetako oinordeko direnak. Pribilegio/zapalkuntza ardatzean mendeko jarrera aktibistatik abiatuta, bai generoan bai adinean oinarritutako menderakuntzaren eta bazterketen bizipena berresten dute beren esperientzien kontakizunaren bitartez, batik bat ikasketa politikoaren hastapen garaietan.

*(…) Ni nahiko gaztea nintzen, neska…, ni sartu nintzen ia sarerik gabe (…) Gogoratzen ditut urte horiek interesgarriak, emankorrak izan zirela, baina baita ere uste dut pasa nituela nire lotsak eta nire momentuak (…) Orduan, uste dut garai horretan ni hasi nintzela garatzen pertsonalitate bat eta itxura bat… “txukuna naiz, badakit gauzak egiten, lengoaia batzuk ere asumitzen eta nireak egiten”, leku horietara egokitzeko. Eta igual ere autoexijentzia bat ere izan nuen. Nik militantzian autoexijentzia handia izan dut (…) Gainera, ziren garai batzuk klandestinitate hutsean ibiltzen ginena, eta denak ziren gizonak (…) eta ni baino helduagoak (Emakumea, 27. Talde feminista).*

Agentzia-estatus horretatik abiatuta, gazte ekintzaile batzuek alde batera utzi dute gaur egun lehen ikaskuntza politikoan babesleku izandako erakunde politiko nagusien bitartekaritza. Zenbaitetan, belaunaldien arteko haustura politikoa onartzen dute interes eta agenda politikoei dagokienez. Lan-merkatuaren prekarietatea eta horrek bizi-proiektuetan dituen ondorio ezegonkortzaileak, ingurumenari lotutako gaiak, genero-araubidea, norbanakoen eta taldeen identitateak, autoerrealizaziorako, autonomiarako eta emantzipaziorako espazioen bilaketa, adibidez, beren kezka nagusien artean daude. Bestalde, indarrean dagoen eredu sozioekonomikoak sortutako asegabetasuna partekatzen dute, eta ez dira fidatzen *top-down* izeneko eredu politikoen bidez egin daitezkeen aldaketez. Joera antikapitalista batzuek eta norbere bizitzaren autoantolakuntzaren aldekoek ere erakusten dute jasotako kontakizunetan gazteen belaunaldi-ondoeza.

Ildo horretan, uste dute edozein aldaketa sozial norberaren eraldaketatik eta ekintzetatik hasten dela, hizkuntzari, sexualitateari, kontsumo- eta elikadura-ohiturei edo bizitza- eta lan-aukerei dagokienez. Gazteon ustetan, politika ez da eguneroko bizitzatik eta komunitate-bizitzatik bereizitako kanpo-esparrua, non pertsonek integratu behar duten beren interesak lortzeko. Aitzitik, ikusmolde horretan, publikoa eta pribatua, nia eta eguneroko bizitza, oso lotuta agertzen dira ekintza politikoan. Aktibista gazte horiek subjektu politiko bihurtu nahi dute, ez eliteek eta erakunde politikoek herritartasun formala aldarrikatzean hartutako ildotik, beren bizitzak beren erara eraikiz baizik. Jakina, norbanakoan eta egunerokotasunean oinarritutako praktika politikoak areagotzean, jarduteko logika horrek errepertorio politikoak indibidualizatzea dakar berekin, eta, aldi berean, eredu instituzionalak ahultzea. Hori hala da, nahiz eta, hein handi batean, gazteok eredu instituzional horien oinordekoak diren partaidetza-trebetasunak eskuratzeari dagokionez.

*Eta nik uste dut, oro har, badagoela nahiko apurketa edo bereizketa handi bat belaunaldi zaharren eta berrien artean (…) Uste dut sektore zaharrak bizi duela bere borroka, bere borrokan eraman duten jende bat, eta orduan beraiek identifikatzen dira jende horrekin. Sektore gazteak ari dira beste bide bat jorratzen (…). Ikusten dut era argian beste bizi eredu baten aldeko borrokan murgilduago gaudela, ezberdintasun askorekin; batzuk egongo dira bizitza justuago baten alde, beste batzuk lan esplotazioa amaitzeko diskurtsoarekin (…) Nik militatu dut gurasoak Ezker Abertzalekoak zirelako eta herrian nengoelako…, esan nahi dut, ez dut ikuspegi historiko hori ukatzen eta kriston ekarpena egin duela eta horregatik gaudela hemen, bestela igual ez litzateke kezka militanterik egongo Euskal Herrian (…). Baina, zentzu batzuetan sentitzen dut distantzia pixka bat (…), gazte bat ez da gaizki bizi Euskal Herriak ez duelako independentzia (…), gazte bat gaizki bizi da ikasketarako dirurik ez daukalako (…). Errekaleor adibide bat baino ez da (…). Eta horregatik nago okupatzen (…) Bagaude batzuk kapitalismoak behartzen gaituen eredu horretatik ateratzeko prest (…), nik garrantzi gehiago ematen diot horri etnizitateari baino (Gizona, 20. Ikasle erakundea).*

*Nik laranjak non erosten ditudan hori politika da, edo nori erosten diodan esnea ere politika da, ze guk egiten ditugun gauza txiki horiekin eragiten dugu (…) Eroskin erosten badut esnea, Eroskin edo beste supermerkatu batean, multinazionalen politikari jarraipena egiten diot (…), horregatik esaten dut dena dela politika, guk hartzen ditugun erabaki txiki guztiak politika dira (Gizona, 35. Trantsizio sozio-ekologikorako taldea).*

Horiek horrela, norantz bideratzen dituzte gazte ekintzaileek beren energia politikoak? Aipatu dugun bezala, ez dira gehienbat politika instituzionalizatuaren esparruetara bideratzen, batzuek oraindik ere alderdiei buruzko atxikipen organikoa mantentzen duten arren. Apurka-apurka, indibidualizatutako kultura-testuinguru batean, haien parte-hartze politikoa kontraboterea, autokudeaketa eta kontrola garatzeko aukera duten guneetan errotzen ari da. Izan ere, gazteek beren subiranotasuna gauzatu dezaketen esparruetara bideratzen dute jarduera; espazio sozial eta bizimodu alternatiboak eraikitzen saiatzen dira gune horietan. Horregatik, beren herritartasuna eraikitzeko aldarrikatzen dituzten balio nuklearrak autonomia, subiranotasuna eta antzekoak dira.

Ildo beretik, gazteon praktika politikoek balioen eta ekintzen arteko koherentzia bilatzen dutela erakusten dute. Premisa horretan oinarritzen da beren konpromisoa, elkarrizketetako adierazpenetako askok azaltzen duten bezala. Horrela, norberaren ekintzen bidez, gazte aktibistek beren sinesmen, balio eta idealak gauzatu ditzakete, eta, ondorioz, pentsatzen dutenaren eta egiten dutenaren arteko adostasuna ezar dezakete. Berdintasuna, lankidetza, elkartasuna, justizia, ekologia, elikadura-subiranotasuna, bidezko merkataritza, hizkuntza-ekitatea, feminismoa, askatasuna, antikapitalismoa, eraldaketa soziala eta elkarrizketetan aipatutako beste balio asko ez dira gazte aktibistentzat printzipio hutsalak eta edukirik gabekoak, baizik eta bizitzan aurrera bultzatzen dituzten ekintzetarako gidak, eta, aldi berean, bizitza hori aurreirudikatzen dutenak. Hortxe azaltzen da aktibismo mota batzuen asmo *prefiguratiboa*, hain zuzen ere.

*Egin genuen balore zerrenda bat eta horren gainean eraiki genuen gure lana (Gizona, 33. Aktibista digitala. Herri jaietarako erakundea).*

*Hasieran 0 Km-a zen zelako Astra [kultur gune autogestonatua] nahi genuen. Eta hor ere bai finkatu ziren ideologikoki zelakoak izan behar genuen: interkulturala, feminista, antimilitarista… (Emakumea. 30. Kultur gune autogestionatua).*

Bizitza pertsonala eta ekintza politikoa uztartuta agertzen diren bizi-ikuskera horretan, lanaren eta aisialdiaren munduak ere aktibista gazteen konpromisoaren atalak dira, ezinbestean. Gaur egun sortzen ari diren herritartasunaren praktikek ez dituzte aintzat hartzen publiko/pribatu eta politiko/sozial aurkakotasun klasikoak. Egiazki, inplikazio ekintzailea bizitzaren espazioan eta denboran kokaturiko arnas luzeko *continuum* modura ulertu behar da. Halako moldez, non, aisia eta harreman sozialak eta, zenbaitetan, lanbide jarduera bera ere, konpromiso politikoan txertatuta agertzen diren. Ildo horretan, lanaren hautaketari zentzu etikoa itsatsita, ordaindutako lanaren esanahia birdefinitzen dute gazte heldu batzuek. Azken horien esperientzietan, lana iraunkortasunari, besteen zaintzari, justiziari eta antzeko balioei lotuta agertzen da. Baita sormenezko autoadierazpenaren aukerei ere. Horrenbestez, parte-hartzea ez da mugatzen dagoeneko denboraren eta espazioaren dimentsioetan, eta konpromisoa ez da gauzatzen ekintza politiko jakin baten eta hurrengoaren arteko denbora hausturetan. Aitzitik, parte-hartzea sakon txertatzen da eguneroko jardueran, eta konpromisoa zabaldu egiten da, maiz, bizitza pertsonaleko esparru eta une guztiak inbadituta.

*Niretzat ez dago mugarik, edo ez dakit muga jartzen lanaren eta gizarte konpromisoaren artean. Esan nahi dut, noiz ari naiz lanean eta noiz ari naiz militatzen? Dena bat da gaur egun. Orduan… esango nuke ez dela lana, pasioa dela, eta niri nire pasioa egiteagatik ordaintzen didatela (Gizona, 27. Euskara biziberritzeko elkartea).*

*Politikoki aktibismo organiko hori utzi dut, orain ez nago inongo egituratan baina ulertzen dut nire bizitza askoz ere politizatuago dagoela, ze, adibidez, nire janari dena kontsumitzen dut kontsumo saskitan edo labore kontsumo elkarteetan. Nire aisialdiaren aldetik askoz ere buelta gehiago ematen dizkiot zer, nola eta horri guztiari, saiatzen naiz nire harreman guztiak interpretatzen betaurreko politikoagoetatik eta horren arabera ere eraikitzen, eta gero lana; nire lanak ematen dit aukera, nire lana politikoa da, politika egiten dugu ere zerbitzu bat eskaintzen dugunean edo laguntzen diogunean beste kooperatiba bati. Eta lana bera da tresna bat [enpresa] barruan politika egiteko (Emakumea. 25. Ekonomia sozial eta eraldatzailerako kooperatiba).*

Bestalde, gazteen aktibismo esperimental eta performatiboaren konpromisoak eragina du niaren garapenean eta identitate indibidual zein kolektiboen eraikuntzan. Bada, norbanakoaren inplikazioa beste pertsonengana ez ezik norbere buruarengana ere zuzentzen da. Hala, parte-hartzeak gazte jendearen identitatea eraikitzen laguntzen du. Zalantzarik gabe, aktibismo performatiboan, pertsonaren eraikuntza hori bere buruaz eta bizi ibilbideaz egindako prozesu erreflexibo baten parte da, egungo gizartearen desinstituzionalizazio progresiboaren ondorioekin bat datorrena. Hain zuzen ere, prozesu horretan kokatu behar da herritartasunak barne hartzen dituen nortasun politikoen hornitzaile gisa euskal alderdi politikoek izan duten eraginaren galera ere. Horiek horrela, politizatutako gazte askori, konpromiso politikoak lagundu egiten dio bere irudia osatzen eta finkatzen, autoestimua garatzen eta bere buruaren irudikapen positiboa eta ahaldundua indartzen. Horren guztiaren ondorioz, prozesu paraleloak ikus ditzakegu gazte aktibisten konpromiso politikoan, bai jarraitutasunekoak, bai hausturakoak, euskal esparru politikoan transmititu zaizkien tradizio politikoei dagokienez. Batetik, oinordetzan jasotako nortasun eta leialtasun politikoen sendotasuna galdu dute, oinordekotza horren jasotzaile direla aitortzen dutenean ere. Era berean, aurrez eraikitako *pack* politiko-ideologiko osoen gaitzespena erakusten dute. Bestetik, norberaren eta norbere ekintzen gaineko erreflexibitate ahalmena garatu dute, gainerako pertsonekin batera egindako jardueretan.

*Liga elkarte ez-partidista da. Bai, bagara antikapitalistak, feministak eta abar, baina ez dugu inoren [erakunde politiko baten] alde egiten. Gure interes nagusia gure identitateei buruzkoa da, gure orientazioei eta haien aitortza sozialari buruzkoa (Emakumea, 21. LGBTIQ+ Taldea).*

*Zuk badituzu zure kezkak, zergatik egiten ditugun gauzak eta abar, eta denborarekin joaten zara zure burua ordenatzen, eta galdetzen diozu zure buruari ea zer egiten ari garen (…) eta zer egin beharko genukeen (Gizona, 33. Aktibista digitala. Herri jaietarako erakundea).*

*Ni neu ere nire identitateaz eta kokalekuaz hausnartzen hasi nintzen (Emakumea. 27. Talde feminista).*

Ildo horretan, esperientzia berriei esker, parte-hartze politikoak aukera eman die kapital politiko handiena duten pertsonei gizartean nagusi diren balioak eta harremanak zalantzan jartzeko eta bizi aukerak zabaltzeko. Esperientzia aktibistek, gainera, aurretik zituzten jarrerak atzera ere pentsatzera bultzatu dituzte gazteak, beren buruarengan konfiantza izatera, esparru politikoan birkokatzera, baita, zenbaitetan, beren aurreko mugak gainditzera ere. Horixe bera gertatu zaie printzipio berrituetan oinarrituta ahaldundu eta birsozializatu diren feminista gazteei, modu erreflexiboan beren biografia berridazten ikasi baitute. Zalantzarik gabe, ekarpen feministak eragin nabarienetako bat izan dira egungo euskal gazte-aktibismoaren berrikuntzan, ekarpen horiek gero eta gehiago txertatu baitira gazte berritzaileen *habitus* ekintzailean.

*Gazte mugimendua zegoen “en un momento de…” goazen gure burua birpentsatzera, goazen harremanetan fokoa jartzera, goazen saretzera... eta apur bat ateratzen de una fase de respuesta… ez dakit, beste klabe batzuetan zegoen, fase eraikitzaileago batera pasatzeko. Orduan, nahiz eta momentu hartan ez deitu hitz hauekin, oinarri inportante bat izan zen feminismoa, eta ez jartzea horrenbeste begirada mundua aldatzeko kanpoan zer egin behar genuen, baizik eta gure baitan guk zer nolako rol, zer nolako botere harremanak erreproduzitzen genituen gazteen artean (…), topatu nintzen egitura patriarkalarekin (…), identifikatu nituen botere harremanak, gizonen nagusigoa eta emakumeok izan ditugun zailtasun ezberdinak (Emakumea. 27. Talde feminista).*

Ikusi dugunez, norberaren buruan lan egitea, norberaren balioetan oinarrituta bizitzea eta prozesu horretan ikasiz joatea gazte aktibisten nahitaezko zereginak dira gizarte indibidualizatuan. Instituzio sozialek pertsonen bizitza arautzeko lehen baino zailtasun handiagoak dituzten garai batean –euskal gizartean ekintza kontrahegemonikoaren protagonismoa izan duten alderdi eta organizazioak ere egoera horretan daude gaur egun–, politikoki jardutea ez da aldaketa sozial eta politikoaren aldeko ekintza indibidual edo kolektiboa soilik. Bada, izan, emantzipazio pertsonaleko esperientzia bat ere, norberaren ezagutzan eta identitatearen eraikuntzan modu erabakigarrian esku hartzen duena. Are gehiago, behin baino gehiagotan, ikaskuntza aktibistak lagundu egiten die gazteei gogobetetzea eta plazera ematen duen identitatea eraikitzen.

Izan ere, frankotan, aktibisten adierazpenek parte-hartze politikoak ahalbidetzen duen integrazio sozialari egiten diote erreferentzia, bai eta parte hartzen dutenek jasotzen dituzten sari sinbolikoei ere. Zalantzarik gabe, elkarrizketek agerian uzten dute errealizazio pertsonaleko eta sozialeko sentimenduek zentzua ematen diotela parte-hartzeari, eta lortu nahi den kausak berak bezainbeste indartzen dutela hura. Hala, gazteen trantsizioetan, frustrazio-uneak eragiteaz gain, aktibismoak hainbat taldetan integratzeko ateak ireki dizkie parte-hartzaileei; beste gazte batzuekin elkarreraginean soziabilitate-sareak antolatzeko aukera emateaz gain, haiekin beren emozioak partekatzeko beta eskaini die, bidezkotzat jotzen dituzten borroketan gogobetetasun-sentimenduak jasotzeko aukera, eta, azken batean, komunitate- eta “familia”-kidetzak sortzeko bidea, gero eta indibidualizatuago dauden testuinguruetan. Egia esan, parte-hartze politikoa zentzua sortzeko mekanismoa da, gazte konprometituaren bizitzaren esparru guztiak blaitzen dituena. Ondorioz, sari sinbolikoak, askotan, motibazio-iturri bihurtzen dira ekintzan aurrera egiteko, kontuan harturik aktibismo molde batzuk gutxiengo baten jardun esparruak direla edo indarrean dagoen ordenaren aurkako proiektuak aldarrikatzen dituztela.

*Ni lehenengo momentutik motibatu nintzen pila bat, berehala ikusi nuen hori zela nire lekua (…). Eta apur bat giza-kateari begira dena zen ilusioa eta poza, dena zen zoragarria, jendea ikusten zenuen motibatuta, lanean kriston gogoekin (…). Izan zen oso gogorra ere (…). Baina, (…) nire lekua topatu nuen, ikusten nuen baliagarritasun bat zeukala eta ikusten nuen egiten genuenak emaitzak zituela (…). Ordura arte nik harremana ez nuen jendearekin harremana izaten hasi nintzen. Momentu horretan lagunak egin ziren, eta beraiekin hainbat denbora pasatzen nuen, eta ekintza bakoitzak ahalduntzen zuen apur bat gehiago, kapazak ginen, eta oso polita izan zen (Emakumea, 25. Gure Esku Dago plataforma).*

Indibidualizazioa eta zentzu kolektiboa elkarturik agertzen dira aztertutako aktibisten diskurtsoetan. Izan ere, parte hartzean eta beren konpromiso politikoa gauzatzean, elkarrizketatutako gazteek beste pertsona batzuekin batera jarduteko asmoa adierazi dute. Ekintza kolektiborako aukerak ahultzen dituen indibidualizazioaren kontzeptuaz sarritan egin den interpretazioaren aurrean, politikan esperimentatzen duten gazteek elkarrizketetan aitortutakoak pentsarazten digu praktika politiko indibidualizatuek ez dutela erabat baztertzen alderdi kolektiboa. Aitzitik, indibidualizazioak eta kolektibismoak loturiko bi ardatz ezartzen dituzte euskal gazteen aktibismoan: bata, gaur egun arte euskal gizartearen zati handi batean indarrean egon den politika komunitario eta parte-hartzailearen tradizioaren jarraipena dena, eta, bestea, tradizio horrekin hautsi duena.

Izan ere, gune abertzaleetako ikasketa politikoan jasotako *habitus* parte hartzaileak jarraitutasun zubi bat mantentzen du aurreko tradizio horrekin, hain zuzen ere, belaunaldi aktibista gazteei helarazitako partaidetzaren eta konpromisoaren aldeko bulkadan hezurmamitu dena. Baina, *habitus* parte hartzaile hori dagoeneko gaur egungo esparru politikoaren egiturazko baldintza berrietara doituta agertzen da (Larrinaga eta Amurrio, 2022). Zehazki, erregulazio kolektiboak ahuldu egin dira. Egoera soziopolitikoa aldatu egin da. Kolektiboak ez du jadanik sendotasun finkorik, lehen baino adierazpen desberdinagoak ditu orain. Halatan, egoera berrirako portaera-patroirik ez dagoenez, *habitus* aktibistaren jabe diren gazteek bestelako pertenentzia loturak eraiki behar dituzte besteekiko elkarrekintzan, talde batean aitortuak izan ahal izateko, interes komunitateetan lokarriak sortzeko, eta hainbat kausaren aldeko ekintza kolektiboetan parte hartu ahal izateko.

Bestalde, jarduera armatuaren desagerpenak eta ezker abertzaleko indar politikoen instituzionalizazio progresiboak euskal gizartean lehen zeuden mobilizazio mailak apaltzea eragin dute. Ondorioz, instituzionalizazio politikoak praktika politikoen egokitzapenari buruzko eztabaida piztu du, eta gatazka politikoaren pertzepzioa gizartean arindu izanak ere kezka sortu du tradizio aktibistan sozializatutako gazteen artean.

*Nire belaunaldia izango da azkenetarikoa pixka bat gatazka egoeran aktibatu dena. Nire ustez, bai dago erreferente falta bat, eta lehen oso agerikoak eta errazak ziren kontraesan horiek hor zeuden. Orduan, errazagoa zen posizionatzea eta aktibatzea. Egun gatazka oso espliziturik ez dagoenez, ba gatazka ezak dakar ez posizionatzea eta, horren ondorioz, ez politizatzea. Orduan, bai ikusten dut erronka moduan mantentzea erreferente eta kontraesan azaleratze bat ze, bestela, geroz eta zailagoa izango da jendea aktibatzea. Lehen, errepresioa oso agerikoa zen (Gizona, 26. Etxegune okupatuen komunitatea).*

Baina, beste alde batetik, aurrez bizi izandako gatazka eta banaketa soziala arintzeak erraztu egiten du desberdinen arteko elkarrekintza eta errepertorioen nahiz antolaketa-moduen dibertsifikazioa. Eraikuntza komunitario eta lotura berrietarako aukerak irekiz, konpromiso aktibistak kolektibo bateko kide izatearen sentimendua ematen die parte hartzen duten era honetako gazteei. Alde horretatik, parte-hartzea egituratzailea da, beren nortasun-premia indibidual eta kolektiboak asetzeko aukera ematen die, eta munduan “beren lekua” aurkitu dutela hautemateko abagunea. Oro har, kide izate horrek gaur egunean ez dio estatuari erreferentziarik egiten, ezta, batzuetan, euskal esparru politiko instituzionalari ere. Esan gabe joan arren, euskal marko politiko lauso bat jotzen da jakintzat gazteen diskurtsoetan. Modu esplizituagoan, aktibistek marko horren barruko komunitate informalei eta tokiko komunitateei egiten diete erreferentzia, edo, besterik gabe, tokiko esparruan gauzatzen diren baina ekintza-logika globalei lotuta dauden mikropolitikei.

*Inoiz ez dut inolako kolektibotan parte hartu, ez nintzelako ehuneko ehunean ados ez idealekin ezta defendatzen zuten horrekin ere. Baina, hemen bai. Eta egiatan, elkar osatzen ari gara. Eztabaida talde bat dugu. Orduan, nik zerbaiti buruzko zalantzarik izanez gero, modu egokian galdetzen dut. Izan ere, badaude min eman dezaketen identitateari buruzko gaiak. Eta gu eztabaidatzen ahalegintzen gara (Emakumea, 21. LGBTIQ+ Taldea).*

*Batez ere nik uste dut lehen urte horretan izan zela alde batetik hori, auzoaren kontrola poliki, eta gero etxean, zortzi gaztez okupatutako etxe bat, oso trinkoa, oso politizatua etxea, oso laguntasun erlazio polita garatu, komunitate bizitza oso polita eraman eta sortu oso nukleo fuerte bat, eragin zuzena eduki zuena auzoaren garapenean (Gizona, 26. Etxegune okupatuen komunitatea).*

Ildo horretan, esparru komunitarioaren eta kolektiboaren dimentsio berriak bigarren modernitatearen baldintza sozial eta politikoen pean sortu eta birsortu behar dituzte aktibistek berek, nahiz eta euskal gizartean aldez aurretik antolakuntza- eta kultura-oinarria izan. Horretarako, biografien linealtasuna galdu duten gazte horiek parte hartzeko trebetasunak eta baliabideak eduki behar dituzte, horiek laguntzen baitiete sareak sortzen, aliantzak egiten eta beste batzuekin hainbat eskalatan negoziatzen. Era berean, egungo agertoki sozialean, ekonomikoan eta lanekoan sortutako egonkortasunik ezari eta ziurgabetasunari aurre egiteko aukera ematen diete sareek. Horren adibide izango lirateke antolaketa-modu malguak, askotarikoak eta deszentralizatuak aldarrikatzen dituzten proposamen feministak, lankidetza kolektiboa eta, aldi berean, nortasun aktibisten konplexutasuna bateragarri egin nahi dituztenak.

*Nire ustez, asko dago ikasteko, adibidez mugimendu feministatik, ze mugimendu feministan belaunaldi gazteak ari gara atxikitzen eta antolatzen. Eta nik uste dut hor dagoela permeabilitate bat edo margen gehiago probatzeko eta asmatzeko (…). Beste zerbait eta zure identitate propiotik ekiteko eta zure arazo propioak nolabait erantzuteko eta hausnartzeko, zugandik abiatuta. Nik uste dut feminismoak eskaintzen dituela horretarako tresna teorikoak; nola zeharkatzen diren esplotazio eta dominazio sistema ezberdinak, eta hor ze kokaleku daukagun emakumeok, gazteok, beltzok… Eta gero, behar ditugu beharbada artikulazio formula lausoagoak, hau da, gune askotarikoak elkartzeko eta gero berriz aldentzeko, eta egitura zurrun bat bezala funtzionatu beharrean, olagarro bat bezala funtzionatzea, ramifikazio ezberdinak dituena eta unean uneko beharren arabera funtzionatzen duena (Emakumea, 27. Talde feminista).*

Nolanahi ere, aldez aurretik ezkerreko kultura politiko abertzalean zegoen substratu komunitarioak antolaketako eta autokudeaketako esperientzietan aberatsa den kapital batez hornitu ditu oraingoz belaunaldi berrietako aktibistak; kapital hori egokitzen eta moldatzen ari dira gaurko gazteak. Ildo horretan, uste dugu ekintzaile berritzaileen egungo esperientzia politikoetan identifikatutako indibidualizazio-moduak lankidetzazko indibidualizazio-moduak direla. Hain zuzen ere, beste pertsona batzuekin batera jarduteko borondateak ezaugarritzen ditu haien identitateak modu autosufizientean definitzeko ahaleginak, betiere besteekin lankidetzan. Eta zeregin hori, jakina, erraztu egiten da komunitate bizitza oso trinkoa eta sendoa den testuinguru sozialetan –dimentsio ertain edo txikiko herrietan, hiri handietako auzo oso mobilizatuetan…– eta autoantolakuntzako tradizio politikoak irauten duen lekuetan.

*Okupazio bat egon zen gazteok leku bat behar genuelako. Izatez, Gernika oso aktiboa izan da beti, pila bat elkarte eta mugimendu sozial egon da beti hemen (…). Baina, baldintzak ziren herriak gestionatzea hori, hau da, udalak ez sartzea eskua, autogestionatua izatea. Orduan, hori dela eta prozesu bat sortu zen, parte-hartze prozesu bat herrian (Emakumea, 30. Kultur gune autogestionatua).*

Oro har, esan dezakegu euskal gazte aktibisten artean aztertutako praktika politikoak esperimentaziorako eta berrikuntza sozialerako laborategiak direla; gune horietan, esparru politikoaren ertzetatik, indarrean dauden herritartasun moldeak zabaltzeko eta eraldatzeko lehiatzen dira gazteok, politikarekin erlazionatzeko moduak bestelako alternatiba batzuekin ordezteko asmoz. XX. mendeaz geroztik indarrean dagoen herritartasun mota nagusia estatuarekin eta haren instituzioekin lotuta eratu da eta, funtsean, hauteskundeetan parte hartuta gauzatzen da gaur egun ere. Eredu horren aurrean, gazteen parte-hartze aktibista dibertsifikazio parte-hartzailerako bideak irekitzen ahalegintzen da, praktika politikoa bizitza sozio-komunitariora eta pertsonalera eraman duten formula alternatiboen etengabeko esperimentazioaren bidez. Eraldaketaren eta emantzipazioaren bila, hain esparru desberdinetan eta hainbeste adierazpenetan gauzatzen diren praktika esperimental horiek, elkargune batzuk erakusten dituzte, baina baita bidegurutze ugari ere. Sormenerako tailerrak diren aldetik, etorkizuneko ereduei aurrea hartzeko funtzio prefiguratiboa garatzen dute esparru sozial eta politikoaren bazterretan; horrela, ezagutzak eta esperientziak sortzeko eta elkar trukatzeko balio dute, autoantolatzeko moduak probatzeko, proiektu sozioekonomiko eta kultural berriak abian jartzeko eta beste harreman modu batzuk saiatzeko.

*Gu ere kanpora joaten garenean bizitzen gara komunan, bizitzen gara denok batera, eta denon artean antolatzen dugu dena, beharren arabera. Eta hori oso guapo egoten da, ze beste bizitza-eredu bat posiblea dela ikusten duzu bertan (Gizona, 18. Hainbat herri ekimen).*

*Egun bizi gara ehun eta piko pertsona etxe horiek okupatzen, nahiz eta berez mila pertsonentzako kapazitatea daukan auzoa izan. Eta, bueno, gure asmoa da produkzio bitartekoak apropiatuz, poliki-poliki, geroz eta dependentzia gutxiago izango dugula merkatuarekiko. Orduan, alde batetik, komunitatea indartu, planteatuz harreman sozial sanoak, eta beste aldetik erakutsi eredu berri bat posiblea dela. Bizi garen gehienok gara gazteak, zati handi bat Ezker Abertzaletik pixka bat txinatuak atera garenak, nahiz eta kultura politiko horri esker ari garen lortzen egun daukagun eragina eta zentralitatea (Gizona, 26. Etxegune okupatuen komunitatea).*

**Ondorioak**

Testu honetan aktibismo kontrahegemonikoan aritutako gazteek demokrazia liberaletako esparru politikoaren bazterretan gauzatu dituzten esperimentazio- eta berrikuntza-praktika politikoak aztertu ditugu. Praktika horiek herritartasun-ekintza aktibistatzat hartu ditugu. Izan ere, “politikoa” denaren zentzua zabaltzen dute eta auzitan jartzen orain arte ezarritako herritartasun moldea. Hari horretatik, eguneroko bizitzako eta komunitate-bizitzako esparruetara lekualdatu dute parte-hartze politikoa, hein handi batean, eta herritartasun performatiboaren toki bilakatu dituzte esparru horiek.

Berritzailea izan litekeen gazte aktibisten parte-hartze politikoa garatu ahal izateko testuinguru soziopolitiko jakin batek duen garrantzia ere erakutsi digu analisiak. Gazte parte hartzaileak subjektu herritar gisa era daitezen euskal esparru politikoak egitura politiko egokia eskaini die aktibistei: tradizio luzeko kultura politiko komunitarioa, kontrahegemonikoa eta ekintzailea, orain arte *nation building* proiektuei lotua. Adin oso goiztiarretan sozializatu dira kultura horretan; zehatzago adierazita, kultura horretan murgilduta hazi dira. Horrek aukera eman die parte-hartze sortzaile eta eraldatzailearen aldeko *habitus* politikoa berenganatzeko, baita esparru politikoak eskaintzen dituen aukerak identifikatzen eta interpretatzen lagundu dieten disposizio egokiak ere eskuratzeko.

Tradizio politiko horren oinordekoak direla onartu arren, aktibistetako asko antolaketaren aldetik hain araututa ez dauden esparruen esplorazioan murgildu dira, eta esperimentazio politikoak garatu dituzte logika indibidualizatuago baten barruan; autoerrealizazioa eta konpromiso soziopolitikoa, eguneroko mikropolitika eta aktibismo kolektiboa bateratzen dira espazio horietan. Ildo horretan, bigarren modernitatearen gizarteek berezko dituzten baldintza estruktural, kultural eta politikoetara moldatu da haien *habitus* parte-hartzailea.

Hala, indibidualizazioa eta kolektibotasuna elkar baztertzailetzat jo dituzten planteamendu batzuen aurka, uste dugu bi dimentsio horiek presente daudela ikerketa honetan parte hartu duten euskal gazteen praktika aktibista performatiboetan. Beren esperientziak aztertu ondoren, ikusi dugu politika indibidualizatua eta bizi-proiektu pertsonalak berdinen arteko lankidetzara orientaturik egon daitezkela; areago, berdinen arteko lankidetzaren eta elkarlanaren premia dutela, gauzatu ahal izateko. Halaz ere, orientazio kolektiboa ez da *per se* existitzen. Aitzitik, inplikatutako gazteek baliabide kognitiboen eta harremanezkoen jabe izan behar dute, baliabide horiek beharrezkoak baitira partaidetza-praktiketan sareak eta lankidetzazko loturak eraikitzeko, aztertutako pertsonen kasuan gertatzen den bezala.

Ildo horretan, beste ikerketa askotan erakutsi den ebidentzia berrets dezakegu gazteen parte-hartzea baldintzatzen duten egiturazko murrizketei eta herritar aktibisten aukerei dagokienean. Izan ere, gure ikerketaren aktibista berritzaileek gutxiengo bat osatzen dute gizartean, kapital politiko handiaren jabe den gutxiengoa, are gehiago, “kapital aktibista” nabarmena metatu duena, bai oinordekotzan hartua bai banakoen bizi esperientzietan irabazitakoa. Kapital hori klase kokapen jakin batekin eta kultura-baliabideekin lotuta dago –elkarrizketatutako pertsonek jatorri soziofamiliar desberdinak dituzten arren, unibertsitate-ikasketak dauzkate edo ikasten ari dira elkarrizketa egiten den unean–, baina baita bizi izandako sozializazio esperientziekin ere. Ziurrenik, maila kulturalarekin batera, txikitatik izandako sozializazio politiko komunitario biziak jatorri sozialaren hasierako balizko desberdintasunak berdintzeko balio izan du, kapital aktibistaren metatze prozesuari dagokionez. Nolanahi ere, elkarrizketaturiko gazteek ez dute horrelako desorekarik aintzat hartu. Beren narratibetan gazteok genero zapalkuntzak baino ez dituzte hauteman bazterketa-ardatz gisa, esparru aktibistaren beraren barruan. Halaber, gaitasun kritiko jakin batzuen jabe izan arren, ez dute zalantzan jarri beren praktika politikoetan atzematen den indibidualizazio progresiboak epe luzera izan ditzakeen ondorioak, ezta praktika horiek egungo erretorika neoliberalarekin eta haren herritartasun-molde idealekin duten lotura zuzena ere –norberaren bizitzaren diseinuan, autokudeaketan, eta antzeko balioetan oinarritua–.

Argitzeke dago, oraingoz, aktibismo-eredu horren etorkizuneko bilakaera. Alde batetik, eguneroko bizitzan modu progresiboan indibidualizatutako errepertorioen aldeko joera, etorri ere, bat dator politika neoliberalek bultzatzen duten herritartasun ereduarekin. Beste aldetik, neoliberalismoaren eraginaz gain, indarkeriazko gatazka desagertzean, mobilizazio liskartsuaren kultura ahultzen doa euskal testuinguru sozialean, eta horrek baldintzatu egin dezake etorkizunari begira euskal ezker abertzalearen inguruko gazte aktibismoak orain arte izan duen bizitasuna eta izaera kontra-hegemonikoa. Horri dagokionez, ezkerreko gazte abertzale batzuek hasierako ikasketa politikoan eskuratutako disposizio aktibistak berreraikitzen ari dira, tokiko errealitate berriarekin harremanetan ez ezik modernitate berantiarreko gizarteen baldintza kultural eta politikoekin interakzioan ere. Hartara, une honetan herentziak eta esperimentazioak bat egin dute zenbait gazte aktibisteren praktiketan. Jarraitasuna ala iraunkortasuna modu baztertzailean lehenesten duten aldebakarreko azalpenetatik harago, eta egituren eragina ala gazte agentziaren protagonismoa aurkakotasun batean planteatzen duten tesietatik harago, ikerketa honek agerian uzten du gazte aktibisten ikaskuntza eta esperimentazio politikoak norabide anitzeko etengabeko transakzio konplexu eta iraunkorrak direla, praktika politiko dinamikoen eta eskala desberdinetako testuinguru aldakorren artean gauzatzen direnak. Hain zuzen ere, transakzio horiek ezarriko dituzte, modu dinamikoan, etorkizuneko herritartasunaren mugak.

**Sakontzeko:**

Larrinaga, Ane, Iker Iraola, Onintza Odriozola, Mila Amurrio, Julen Zabalo eta Maddalen Epelde (2021). Oraingo gazteak axolagabe? Gazteen eta politikaren arteko harremanak aztergai. *Jakin* 243, 11−65.

Letamendia, Arkaitz (2018). Las transformaciones de la movilización social en Euskal Herria: del posfranquismo a la década de 2010. *Anuario de Movimientos Sociales 2018*. Betiko Fundazioa.

Mair, Peter. 2013. *Gobernando el vacío. La banalización de la democracia occidental*. Alianza Editorial.

Parés, Marc. 2014. La participación política de los jóvenes ante el cambio de época. *Metamorfosis. Revista del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud* 0, 65−85.

Pleyers, Geoffrey. 2019. *Movimientos sociales en el siglo XXI. Perspectivas y herramientas analíticas*. Icaria.

## Gizarte-zerbitzuen dimentsio komunitarioa: demokratizaziorako aukera parte hartzearen bidez

Nerea Zubillaga-Herran eta Noemi Bergantiños Franco

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

**Laburpena:** Esku artean daukagun lan honek gizarte-zerbitzuek aurrez aurre dituzten erronketara hurbilketa bat egiten du. Horien aurrean, partaidetza eta DIMENTSIO KOMUNITARIOA ardatz dituzten proposamenak aurrera eramatea proposatzen da eta horrela, sakontze demokratikoaren printzipioekin estrategikoki bat egitea ahalbidetzen duten tresnatzat hartzen dira. Gizarte-zerbitzuei buruzko hausnarketa hau gizarte-zerbitzuen euskal sistemaren kasua adibidetzat hartuz bukatzen da, bertan, komunitate dimentsioak duen presentziaren eta garapenaren hurbilketa eta ebaluazio labur baten bidez aurrez teorikoki aipatutakoaren adibide praktikoa eskaintzeko asmoz.

Garrantzitsua da azpimarratzea planteamendu hau gizarte langintza komunitarioaren ikuspegitik gauzatu dela, ulertzen dugulako gizarte-zerbitzuak funtsean gizarte langintzaren diziplinak eskaintzen dituen esku hartzeko printzipioez eta ereduez elikatzen direla. Gizarte-zerbitzuak ongizate kolektiboa eta gizarte babesa defendatzeko funtsezko zutabe gisa ikusten dira, horregatik, gizarte-zerbitzuen harremanezko, partaidetzako eta ondorioz, komunitateko ikuspegiak aukera ematen du gizarte desberdintasunak planteatzen dituen erronken aurrean sakontze demokratikoaren ikuspegitik jarduteko.

**Gizarte-zerbitzuak**

Estatu demokratikoetan, hezkuntzarekin, enplegu politikekin eta osasunarekin batera, gizarte-zerbitzuak ongizate-estatuaren funtsezko zutabeetako bat dira. Helburuen artean, gizarte babesa eta gizarte beharrizanen estaldura bermatzea nabarmendu daitezke, baita pertsonen promozioa eta autonomia garatzea. Horretaz gain, errealitatearen eraldaketa ere aipatu daiteke zeharkako helburu bezala. Autonomia pertsonalarekin zein mendekotasunekin eta integrazio zein bazterketa erlazionalarekin lan egiten da, hainbat administraziotan eta eskumen mailatan zabaldutako prestazio eta zerbitzuen bidez. Hala ere, bere proiekzioa historikoki beste babes sistema batzuena baino txikiagoa izan da, eta, ongizate-estatuarekin berarekin batera, bere gaitasuna eta jatorrizko helburuak murrizten dituen nolabaiteko ahultzea jasan dute (Fantova, 2014).

**Ongizate-estatua**: Batez ere, II. Mundu Gerraren ondoren, Europak estatu askotan dagoen estatu eredua da. Gizarte politika ezberdinen bitartez, pertsonen bizi kalitatea bermatzeko baita ezberdintasunak ezabatzeko ere, egiten den ekintza multzoei ematen zaien izena da.

1. **Gizarte-zerbitzuak krisi demokratikoaren aurrean**

Krisi testuinguruak agerian uzten du lehen ere aitortu izan den krisi demokratikoaren ezaugarrietako bat: ezberdintasunen etengabeko eta balizko larriagotzea gertatzen dela (Ibarra eta Bergantiños, 2018, 19. or.). Are gehiago, demokraziaren gabeziei buruzko eztabaida, demokraziak barne hartzen dituen gizarte bazterketa modu anitz eta agerikoei buruzkoa ere bada (Subirats, 2018, 44. or.). Ildo horretan, esan daiteke aurreko finantza-krisiak eta beste gizarte aldaketa batzuek ziurgabetasun testuinguru bat sortu dutela, eta zalantzan jartzen zela ongizate-estatuak (SIIS, 2019) desberdintasun eta bazterkeria egoera horiei aurre egiteko duen gaitasuna. Horrenbestez, marko horretan kokatzen da gizarte-zerbitzuetan sakontze demokratikoari buruzko gogoeta.

Krisi testuinguruei emandako erantzunen arabera, austeritatearen printzipioetan (zorpetzea murriztea eta gastu publikoan inbertsio txikiagoa egitea) eta neoliberalismo berantiarrean (Rolnick, 2013) oinarritutako erantzunek nolabaiteko tentsioa sortzen dute estatu sozialaren printzipioei dagokienez (Gordillo, 2013). Hala, langabeziak, pobreziak eta desberdintasun sozialek gora egin izanak (Intermón-Oxfam, 2016; EAPN, 2019; Foessa, 2019) zalantzan jartzen du austeritate ereduen eraginkortasuna krisiaren irtenbide gisa (Flores eta Nieto, 2013; Bergantiños et al., 2017) eta agerian uzten ditu norbanakoa gizarte mehatxu anitzen aurrean bakarrik dagoelako ideia (Torres eta Garzón, 2010, 221.or.) eta bere gain dituen orientazio neoliberaleko ongizate politika batzuen ahuleziak (Morales-Villena, 2020).

Gauzak horrela, birsortzeko erantzunen eta alternatiba demokratikoen beharra funtsezkoa da gizarte-zerbitzuen eremuan ere. Gizarte-zerbitzuak gizarte arazoak konpontzen dituen laguntza tresna gisa duten ikuspegi tradizionaletik haratago joan behar da (Hernandez-Echegaray, 2019), izan ere, gizarte politikak termino demokratikoetan eraikitzeko estrategian, agente eta ekintza eremutzat har daitezke. Alegia, gizarte-zerbitzuek pertsonen elkarrekintzatik eta komunikaziotik abiatuta ulertzen dute errealitatea, eta hori bera botere demokratikoaren iturri da (Bouverne-De Bie et al). Hori dela eta, uste dugu parte hartzea eta, zehazki, komunitate-partaidetza funtsezko tresna bihurtzen dela gizarte errealitatea zein demokrazia eraldatzeko.

Horren inguruan sakontze aldera, gizarte-zerbitzuen arloko arau garapen autonomikoak aditzera ematen du herritarren parte hartzea dela gakoetako bat gizarteratzean, hots, aukera berdintasuna edo justizia soziala lortzeko prozesuetan. Gainera, esan daiteke joera hori antzekoa dela Europako beste herrialde batzuetan (Pestoff, 2009), herritarrak gizarte-zerbitzuen horniduran eta gobernantzan inplikatzeko hainbat modu bilatzen ari baitira, sistemak aurre egin behar dien erronken inguruan lan egiteko.

Gizarte-zerbitzuen arloan, parte hartzea hainbat ikuspegitatik jasotzen da: (i) Alde batetik, pertsonek gizarte politiken diseinuan, betearazpenean eta ebaluazioan parte hartzea dago, hainbat gizarte eragileren parte hartzea ahalbidetzen duten egituren bitartez. (ii) Bestalde, herritarrek zuzenean parte hartzen dute beren esku hartze sozialeko prozesuan. Gizarte-zerbitzuetako erabiltzaileen parte hartzearen dimentsio hori jorratu da gehien zientziaren eta lanbidearen ikuspegitik, diagnostikoak eta esku-hartze plan partekatuak edo gidatuak eginez profesionalaren eta artatutako pertsonaren artean (Zamanillo, 2008; Santos, 2012). (iii) Azkenik, gizarte-zerbitzuetako parte hartzeak, oro har, ikuspegi komunitario eta erlazional bati heldu behar diola uste da. Hala nola, babes sareak eta gizarte harremanak, testuinguruen eraldaketara zuzenduz, testuinguru justuagoak lortzeko. Azken hau da lan honetan landuko den parte hartzearen perspektiba.

Gainera, gizarte-zerbitzuetan parte hartzeak badu berezitasun bat: sarri, zaurgarritasun-egoeran edo gizarte-bazterkeriako egoeran dauden pertsonekin lan egitea. Ildo horretan, parte hartzea funtsezko bihurtzen da, gizartearen edo kolektiboaren parte sentiarazten duelako (Arenas, 2016). Hala, zenbait lanek etorkizuneko ongizatearen definizioan eta ongizate-estatuari eusten dioten politika eta gizarte-zerbitzuetan pertsonek parte hartu ahal izateko prozesuak eta egiturak sortzearen garrantzia lantzen dute (Truell, 2019, 756. or.).

Aurrekoari dagokionez, Espainiako testuinguru autonomikoetan onartutako gizarte-zerbitzuen azken legeek esplizituki aipatzen dute parte hartzearen garrantzia esku hartze sozialeko maila eta espazio guztietan garatu beharreko elementu nagusi gisa (Valentziako Generalitatea, 2019; Andaluziako Junta, 2018; Aragoiko Gobernua, 2009; Eusko Jaurlaritza, 2008; Kataluniako Generalitatea, 2007 eta Aleman, 2010). Aurrerago sakonduko dugun Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legeak partaidetza sustatzeko beharra jasotzen du herritarren inplikazioarekin, eta, are gehiago, parte hartzea sistemaren beraren printzipioetako bat da, bere helburuak lortzeko hiru mekanismoetako bat izateaz gain:

Komunitateak gizarte-zerbitzuen esparruan arreta jaso dezaketen gizarte-beharrizanei erantzuten parte har dezan sustatzea, bereziki erabiltzaileek eta gizarte-zerbi­tzuen eremuan jarduten diren erakundeek banaka eta elkartuta parte har dezaten sustatzea. (Eusko Jaurlaritza, 2008, 6.2b).

1. **Gizarte-zerbitzuen bilakaera eta testuingurua**

Espainiako estatuaren kasuan, ongizate-estatuaren sorrera diktadura frankistaren abagune politikoak zeharkatzen du. Europan ongizate-estatua forma hartzen hasi zen bitartean, Espainian, karitatean oinarritzen den ongintzak eta orientazio asistentzialistak funtsezko rola betetzen zuten (SIIS, 2019; Santos, 2012), eta ondoren gizarte laguntza sortu zen. Hala, hamarkada batzuk beranduago, hots, 80ko hamarkadan, gizarte-zerbitzuak oraindik ere gizarte segurantzaren esparruan hartzen ziren kontuan, eta gainerako babes sistemetatik kanpo geratzen ziren pertsonentzat gizarte laguntza zegoen (Aguilar, 2017). Garapen horretatik abiatuta, eta hainbat arrazoirengatik (sistema gaztea, eskumen eta erakunde ugari, eta abar), esan liteke gizarte-zerbitzuek ez dutela gainerako sistemen finkatze maila bera lortu (Hernandez-Echegaray, 2019; Jaraíz, 2011).

**Karitatea**: Jatorri kristaua eta erlijiosoa duen gizarteko esku-hartze mota. Historian garrantzi handia izan du, eta elizak bultzaturiko esku-hartzea izan da. Gaur egun marko juridikoak ez du karitatea hobesten, eta haren eremua arlo pribatura mugatzen da (Zabalo eta Moreno, 2011, 20. or.).

**Ongintza**: Gizarte-beharrizanak dituzten pertsonei zuzentzen zaizkien prestazioak. Esku-hartze publikoa izaten da, eta gehienetan bizirauteko behar diren baliabideetara mugatzen da. Ongintzaren barruko prestazioak ez dira eskubidetzat jotzen, botere publikoen nahietara baldintzatuta gelditzen baitira. Askotan aurrekontu zehatzik ez da egoten, eta diskrezionalitate-maila handia izaten dute. XVI. mendean du jatorria, eta XIX. mendean zehar indartu zen. Gaurko marko juridikoan, inplizituki bada ere, ez da onartzen, eta bere esparrua arlo pribatura ere mugatzen da (Zabalo eta Moreno, 2011, 20. or.).

Laurogeiko hamarkadan, Europan, politika neoliberal indartsuak sartu ziren eta ongizate-estatua kritikatzen zuten beren planteamenduetan, kosturik eta eraginkortasunik ezaren ideiari lotuta (Del Pino eta Rubio, 2013). Ordura arte, ongizate-estatuak, keynestar izaera politiko-ideologikokoak edo zeregin desmerkantilizatzailea zuen, non elkartasuna eta birbanaketa ziren herritarrak babesteko sarearen ardatzak (Inza-Bartolome, 2015, 391. or.). Aldiz, postulatu neoliberala ongizatearen erantzukizuna gizabanakoarengan jartzen hasten da. Aldi berean, arlo publikoaren kudeaketa merkantil eta pribatua defendatzen da, ordura arte, ordea, merkantilizatzaileak ez ziren printzipioekin kudeatzen ziren (Inza-Bartolome, 2015, 386. or.).

Ongizate-estatuak, izenak berak dioen bezala, eta hedaduraz gizarte-zerbitzuak, ongizatea lortzen saiatzen dira. Esping Andersenen proposamenak (1993) ongizatea eta segurtasuna hornitzen dituzten hiru egitura bereizten ditu: estatua, merkatua (enplegua) eta familia, eta horrela osatzen du berak *welfare triangle* deritzona. Bauman (2000) bezalako autoreek egitura horiek segurtasunaren eta ongizatearen hornitzaile gisa dituzten zailtasunak adierazten dituzte modernitate likidoa bezalako kontzeptuekin. Enpleguari dagokionez, gero eta ezegonkorragoa eta prekarioagoa da eta horrek, zalantzaz jositako lan ibilbideak eragiten ditu (Aznar eta Azorín, 2010). Prekarietatea lan merkatuaren ezaugarri nagusietakoa da, eta, beraz, nekez jardun ahal izango du segurtasunaren eta ongizatearen hornitzaile gisa.

**Wellfare triangle:** Esping Andersenek (1993) egindako proposamena da. Gizartean, segurtasuna eta ongizatea eskaintzeaz arduratzen diren hiru estrukturei (Familia, merkatua/enplegua, estatua) emandako izena da.

**Modernitate likidoa**: Modernitate likidoa: Teoria horrek aurretik gizartean zeuden errealitate eta egitura sendoak (enplegu egonkorra eta beharrak betetzeko gai diren diru-sarrerak bermatzen dituena, familia eta bere forma tradizionala, etab.), egonkortasuna eta babesa emateaz arduratzen zirenak, lehen bezain sendoak ez direla azaltzen du, likidoak eta hauskorrak direla. Adibidez, lan-ibilbide prekarioak eta aldakorrak, familia ereduak, eta abar. ondorioz, gizartean sekulako ezegonkortasuna sortzen da horrek dakarren guztiarekin (Bauman, 2000).

Bigarrenik, familia ere ez da gai orain arte, bereziki premia handiko egoeren aurrean, eskaini duen segurtasuna eta ongizatea bermatzeko. Familien ahalmen ekonomikoak nabarmen egin du behera (Foessa, 2019), eta emakumeak lan merkatuan duen partaidetzaren ondorioz, familiak garrantzia galdu du segurtasun eta ongizate egitura nagusi gisa (Moreno, 2002). Horri lotuta, indibidualismoaren ondorioz, lehen mailako babes iturriek (sareak, komunitatea edo, azken batean, gizarte antolatua) ere, ongizatea hornitzeko eragile gisa zuten gaitasuna galdu dute (Hernández, 2009).

Azkenik, estatuak gizarte babeserako zuen rola ere, beherantz doa. Estatuak ekonomia arautu, doitu eta bertan esku hartzeko zailtasun handiak ditu, logika merkantilen eta globalizazioaren aurrean. Esku hartzeak ez dira esaterako, enpleguaren, osasunaren eta hezkuntzaren bidez, babes publikoa zabaltzera bideratzen, baizik eta lan merkatu baztertzaileak sortutako bazterketak konpentsatzera bideratzen dira (Cabeza, 2006).

Oinarrizko egitura hori ezagututa, esan liteke ongizate-estatuek garapen aukera ezberdinak ematen dituztela aurreko egitura hornitzaileetako bakoitzak duen pisuaren arabera eta hori horrela, eredu ezberdinak identifika daitezke. Espainiako estatuaren kasuan, Grezian, Italian edo Portugalen bezala, eredu mediterranearra dagoela esan daiteke, eta eredu horren bereizgarri nagusia, familiak ongizate eta segurtasun hornitzaile gisa duen funtsezko eginkizuna da. Gainera, prestazioak eta zerbitzuak laneratzearekin lotuta egon ohi dira; kasu askotan, sistema selektiboa da, unibertsala izan beharrean, eta birbanatzeko ahalmen txikia du. Ondorioz, gizartean duen inpaktua desberdintasun sozialak errepikatzearena da. (Moreno eta Mari-Klose, 2016).

**Eredu mediterranearra:** Europako OE ereduen artean egiten den sailkapenean ere ez dago modu bakar bat. Lau eredu nagusi daude, nordikoa, liberala/anglosaxoia, erdialdekoa/bismarkena eta mediterranearra edo hegoaldekoa. Eredu mediterranearrak ezaugarri-ñabardura garrantzitsuak ditu: ardura eta erantzukizun nagusia familiak dauka; baliabide eta zerbitzuak inklusio laboralarekin erlazionatuta daude; sistema selektiboa izan ohi da, unibertsalaren ordez, zenbait kasutan, eta, ondorioz, gizartean eragiten duena ezberdintasun sozialen birprodukzioa da (Moreno eta Mari-Klose, 2016).

1. **Gizarte-zerbitzuen erronkak**

Gizarte-zerbitzuek politika neoliberalen eragin nabarmena izan dute, eta hori are garrantzitsuagoa izan da krisi ekonomikoaren testuinguruan (Pastor, Verde eta Lima, 2019). Ildo horretan, lan batzuen arabera, gizarte langileak, gizarte-zerbitzuetako profesional nagusiak direnak, ideologia marxista/sozialistetatik (estatuaren esku hartzea zabala zen eta erantzukizun handiagoa zuen) ideologia neoliberalagoetara igaro direla aipatzen da (Boryczko, 2020), norbanakoak bere ongizatean duen erantzukizuna sustatuz eta, aldi berean, estatuak hornitzaile gisa duen zeregina murriztuz. Joera neoliberalek, beraz, azterlan horien arabera, gizarte-zerbitzuek gizarte politiketan duten influentzia gaitasuna eta eraldaketa agente bezala izan ditzaketen boterea murrizten dutela dirudi (Lzar et al., 2019). Gizarte-zerbitzuak, justizia soziala eta gizarte eraldaketa sustatzeko sistema bezala ulertzen baditugu, garrantzitsua da, bide horretan, gaur egun dituzten erronkak identifikatzea eta ezaugarritzea.

Ildo horretan, gizarte-zerbitzuen sorrera, aipatu bezala, egoera politikoak markatzen du, zalantzarik gabe. Sistema ez da sendotzen (sistema gaztea, hainbat eskumen eta erakunde, eta abar), eta, horren ondorioz, gizarte-zerbitzuen sistemaren objektua zehazteko zailtasunak dute (Jaraíz, 2011; Aguilar, 2017; Fantova, 2017).

**Objektua:** Gizarte-zientzien eta gizarte-langintzaren objektua da identifikatu dugun lehenengo elementu korapilatsua. Hiztegien arabera, zientzia batek ezagutzea edo eraldatzea helburu duen materia edo gaia da objektua. Erabilera, ordea, testuinguru askotan gauzatzen da: ezagutzaren alorrean ez ezik, baita praktikarenean edo ekintzarenean ere. Gehientsuenetan, dena den, objektua errealitate fisikotik bereizten den eraikuntza zientifiko abstraktua izan ohi da, eta ez da beraz, zentzumenek hauteman dezaketen hori, baizik eta objektu sentikorraz harago dagoen eraikuntza teorikoa. Hala ere, praktika produktibo, profesional edo sozial batetik abiatuz eraikitzen denaren kategoriari erreferentzia egiteko ere erabiltzen da, lanbide edo subjektu batek objektuaren gainean eraikitzen baitu bere identitatea. Finean, objektua diziplina edo sistema bati berariaz dagokion errealitatearen zati bat legez uler dezakegu, diziplinari ezagutza materia sortuz eta sistemari berriz, ekintza edo interes esparrua (Zubillaga-Herran eta Berasaluze, 2021, 45.or.).

Lege esparruek oso esplizituki jasotzen duten arren, zalantzak daude ea gizarte-zerbitzu horiek sistema gisa definitzeko adina zume dituzten (Arrieta, 2019; Roldan, 2010). Gizarte-zerbitzuei buruzko azken legeetan adierazten da horiek beste edozein babes sistemaren parekoak direla, unibertsalak direla eta, beraz, herritar guztientzat direla. Hala eta guztiz ere, gizarte-zerbitzuetako arreta profila aztertzerakoan, funtsean, errenta txikiagoa duten pertsonak, pertsona zaurgarriak edo gizarte estratifikazioan maila baxuenak okupatzen dituztenak agertzen dira eta horrenbestez, profesionalen lana, batez ere, biztanleria oso espezifikoaren oinarrizko premiak asetzea da. Ondorioz, hondakin sistema bihurtzen da, sistema unibertsala izan beharrean. Horregatik, Fantovak (2000, 2. or.) dioen bezala, gero eta arduragabeagoa, ez eraginkorragoa eta arriskutsuagoa da gizartearentzat gizarte-zerbitzuak azken sare orokorra izan daitezkeela dioen fikzioari eustea, eta, ezinbestekoa da gizarte-zerbitzuen unibertsaltasunaren ildoan lan egitea.

Aurrekoari dagokionez, ezinbestekoa da arreta ereduari dagokion erronka adieraztea. Berretsi egiten da ezin dela Zamanillok eta Gaitanek (1991) planteatutako eskaera-baliabidea binomioan oinarrituta kutsu asistentzialista alde batera utzi (Arenas, 2016), gaur egun ere gizarte-zerbitzuak mugatzen baititu. Binomio horrek esku hartze urgentearen eta puntualaren nagusitasunari egiten dio erreferentzia, banakako eta familiako esku hartzeen bidez egiten denari, batez ere, pertsona edo familiak planteatzen duen premia bati, gutxieneko iraupena bermatzeko, erantzuten baitiote bulegotik eta *a posteriori*. Zamanillok eta Noguesek adierazten dute modu horretan neoliberalismoa eta desberdintasuna bultzatzen direla (2020, 4. or.). Aitzitik, erabakigarria da ongizate-estatuan eta garapen demokratikoan performazio gaitasuna duten gizarte-zerbitzuak berrasmatzea, sortzen ari diren premiei erantzuteko eta arreta eredua eraldatzeko. Pertsona eta kolektiboekin, lehenengo edo hasierako momentuan lan egiten saiatuko diren gizarte-zerbitzuak behar dira, egoera larriagotu ez dadin, era proaktibo eta prebentiboan lan egiten dutenak (Dominguez eta Esperanza, 2017).

Esan genezake, beraz, ekonomia eta kudeaketa printzipio pribatuek gizarte-zerbitzuen egiteko moduak kolonizatu dituztela (Spolander, Engelbrecht eta Pullen, 2016) eta alde batera utzi dela ikuspegi komunitario eta kolektiboarekin egiten den esku hartzea (Carbonero et al., 2012). Merkantilizazioaren ideiatik abiatuta, eta aurrekoarekin lotuta, Beckek (2006) indibidualizazio prozesuez hitz egiten du, hau da, harremanak babes ondasun primario bezala ulertuz, pairatzen ari diren kalteaz eta suntsipenaz. Gizarte-zerbitzuek ulertzen badute premia horien oinarria egiturazko gizarte arazoetan dagoela (gizarte bazterketa, desberdintasuna, pobrezia, migrazio-fluxuak, indarkeria matxista eta abar), nekez aurre egin dakieke erantzun indibidual eta asistentzialista hutsekin. Hala, gizarte-zerbitzuetatik gizarte langintzaren dimentsio kolektiboa eta egiturazkoa berreskuratzea funtsezkoa dela uste da, ekintza kolektiboan sakonduz, interes orokorrak norbanakoen interesen aurretik jarriz eta inplikatutako guztien parte hartzea bultzatuz (Rodriguez, 2015).

Gizarte-ongizate eta -babesaren ikuspegi kolektiboaren (ez-indibiduala) ardatza falta da, eta horren isla da herritarrek gizarte-zerbitzuen sistemari berari buruz duten pertzepzioa. Herritarrek ez dituzte gizarte-zerbitzuak sistema unibertsal edo, are gehiago, funtsezko gisa ikusten, hezkuntza sistemarekin edo osasun sistemarekin gertatzen den bezala, baizik eta hondar sistematzat eta asistentzialistatzat hartzen dira. Pertsona guztientzako eskubide sozialaren ikuspegia txertatzea beharrezkoa da justizia soziala sustatzeko, izan ere, herritarrek gizarte-zerbitzuetatik jaso dezaketen babesetik harago, sistemaren iraunkortasunerako ezinbestekoa da gizartearen legitimazioa, sistema publiko batek gizarteak babestea behar baitu eta beharrezkoa bada, babestu, zaindu edo aldarrikatzea behar du (Santos, 2012).

**Unibertsaltasuna:** Unibertsaltasuna “gizarte-zerbitzuen antolakuntza-printzipio operatiboetako bat da, eta, haren arabera, zerbitzu horiek guztionak eta guztiontzat dira. Hori horrela, bazterketa-egoeran edo gizarte-maila ahulenetan dauden pertsonei prestazioak eskaintzen dizkien zerbitzu asistentzialetatik harago, herritar guztiek izan beharko lukete, herritar izate hutsagatik, gizarte-zerbitzuetara jotzeko aukera, eta horrek ikuskera asistentziala gainditzea ekarriko luke” (Zubillaga-Herran, Berasaluze, 2021, 45.or.).

Laburbilduz, gizarte-zerbitzuen ikuspegi horrek aukera ematen digu gutxienez honako erronka hauek identifikatzeko:

1. Sistemaren benetako unibertsalizazioa, objektuaren mugaketaren bidez.
2. Arreta eredu erreaktibo eta indibidualista batetik, prebentzio eta komunitate izaerako eredu batera igarotzea, ez soilik asistentzialista (arreta puntualekoa eta premiazkoa).
3. Herritar guztiak gizarte-zerbitzuetara hurbiltzea, benetako eskubide gisa.

Bestalde, pandemiaren egungo testuinguruak, gizarte-zerbitzuei dagokienez, aurretik aipatutako erronka horietako batzuk berretsi besterik ez du egin. Fantovak (2020) adierazten du testuinguru horrek aukera ematen duela gizarte-zerbitzuak birpentsatzeko eta berrasmatzeko, zerbitzu horiek berreraikitzeko helburuarekin. Ildo beretik, Zamanillok eta Noguesek adierazi dute bidegurutze baten aurrean gaudela, eta, beraz, ezinbestekoa dela bide berriei ekitea, gehienek aldaketa erradikalak eskatzen dituztela (2020, 8. or.).

Ideia eta balio neoliberalek, zalantzarik gabe, gizarte lanaren balioak berak desafiatzen dituzte (Marthinsen, 2019), baita gizarte-zerbitzuenak berenak ere, eta gizarte-zerbitzuak berrasmatzeko beharra adierazten dute, aurrean dituen erronkei aurre egin ahal izateko.

**Dimentsio komunitarioa**

Dimentsio komunitarioa da komunitatea bera edo testuingurua, norbanakoen artean sortutako dinamikak, elkarrekintza, sareak, mugimenduak, tokiko errealitateak eta abar. kontuan hartzen dituen dimentsioa. Gizarte-zerbitzuetatik pertsonekin lan egitean, indibidualetik haratago doana kontuan hartuko duen jardun profesionala egitea ahalbidetzen duen dimentsioa da. Kolektibotasunean jartzen du garrantzia eta pertsona bere testuingurua osoan ulertzea dakar. Komunitatean bertan egon daitezkeen baliabideak erabiliz, pertsonen ongizatea bilatu, ongizate kolektiboa azpimarratuz eta horretarako, gizarte arazoen erroan eragitea da asmoa. Komunitatea bera, egoerak aldatzeko baliabide bezala ulertzen duen dimentsioa da, arazoak kolektibizatuz.

1. **Dimentsio komunitarioa gizarte-zerbitzuetako erronken aurrean**

Orain arte, gizarte-zerbitzuek ongizate-estatuaren zutabe gisa duten garrantzia argudiatzen saiatu gara, eta gizarte-zerbitzuek erantzun beharreko erronka batzuk identifikatu ditugu. Horretarako, sakontze demokratikoaren garrantzia azpimarratzen dugu, baita arlo honetan ere. Hori egin ahal izateko, atal honetan (i) gizarte-zerbitzuen esku hartzeetan gizarte langintzaren dimentsio komunitarioaren aldeko apustuaren garrantzian eta (ii) gizarte-zerbitzuei buruzko legeek arauz jasotzen duten bezala, gizarte-zerbitzuak ikuspegi erlazional eta parte hartzailetik ulertuz lan egiteko aukeran sakonduko dugu, hain zuzen ere. Asistentzialismoaren aurrean prebentzio eta garapen komunitarioko ekintza batean oinarrituko den gizarte ekintza eraldatzaile baterantz aurrera egitea ahalbidetuko duen estrategia defendatzen dugu (Subirats, 2007).

Gure irakurketaren arabera, gizarte-zerbitzuek zailtasun handiak dituzte hasierako ataletan aipatu ditugun justiziarekin eta gizarte eraldaketarekin lotutako helburuei bete-betean erantzuteko. Egoera horren aurrean, uste dugu beharrezkoa dela gizarte-zerbitzuen eremuan sakontze demokratikoaren aldeko apustua egitea. Dimentsio komunitarioan eta parte hartzailean oinarritutako estrategia aurrera eramatea, hain zuzen ere, zerbitzu horien ezaugarri diren printzipio eta helburu arauemaileetan ageri dena.

Gizarte-zerbitzuetan dimentsio komunitarioarekin lan egiteak, aurrez aipatu ditugun erronkei aurre egiteko aukera eskaintzen du eta hori sakontze komunitarioaren proposamenarekin gauzatzea da planteatzen duguna. Horrenbestez, gizarte-zerbitzuen demokratizazioa ere eman daiteke, pertsonen parte hartzeak rol/eginkizun/X garrantzitsua jokatuko baitu.

Adituen hainbat lanek ere egungo gizarte-zerbitzuen ereduaren gabeziak aipatzen dituzte (Jaraíz, 2011; Roldan, 2010; Arenas, 2016), eta hori herritarren gizarte egoerei eta premiei erantzuteko gaitasunik ez dutelako da (Navarro, 2015), are gehiago krisi testuinguruetan. Ideia honekin batera, gizarte-zerbitzuak berrasmatzeko uneaz hitz egiten dute eta proposamenak egin izan dira (Fantova, 2020; Zamanillo eta Nogués, 2020 eta Navarro, 2020). Guztiek indartu nahi dute gizarte-zerbitzuetatik lan desberdina egiteko ideia, beste egiteko modu batzuekin jardutekoa, alegia. Proposamen horiek komunitateko dimentsioaren garrantzian egiten dute azpimarra: gizarte ekintza kolektiboan, komunitatea bere lurraldeak ingurune demokratikoago bihurtzeko ezinbesteko eragiletzat hartuz, komunitatea ehunduz, herritarren partaidetzarekin, kolektiboki eta elkarlanean egitea planteatzen da, (Blanco, 2019 eta Pastor, 2017).

Rodriguezek dioen bezala, gizarte-zerbitzuek egiturazko arazoetan esku hartzeko, beharrezkoa da herritarrak partaide egitea, gizarte zibila gotortzea, komunitaterako gaitasuna baitago edonon (2015, 6. or.). Zentzu horretan, komunitatean sakontzearen aldeko apustuak aurreko atalean planteatutako erronkak gainditzen laguntzen du.

Lehenik eta behin, asistentzialismotik haratago doazen gizarte-zerbitzuak defendatzeko aukera ematen du, zaurgarritasun edo gizarte bazterketa egoerak era indibidual edo familiarrean arintzean oinarritu ordez, komunitate osoari begiratzean oinarrituz. Asistentzialismoaren zantzuetatik ihes egiteak, gizarte-zerbitzuen benetako unibertsalizazioa eta normalizazioa lortzen lagundu dezake, ezaugarri jakin batzuk dituzten pertsonekin bakarrik lan egin beharrean, bertako lana gizarte osoari zuzentzen bada. Esku hartze mota ezberdinak egiteak iruditegi kolektiboa ere alda dezake eta gizarte-zerbitzuen sistemarekiko gertutasuna eta haien beharraren gizarte errekonozimendua ekar dezake. Era berean, gure gizarteen bereizgarri den indibidualismoaren aurrean, harremanezko lana dakar, arreta eredu proaktiboago, prebentiboago eta kolektiboagora aldatzea, gizarte kohesiora eta pertsonen arteko elkartasunera bideratutako esku hartze moduetarantz joango den esku hartzea, alegia.

Azkenik, ondorengo atalean azalduko dugun sakontze komunitarioaren estrategian, komunitatea subjektu politikotzat hartzen da, eta, abiapuntu horretatik, Welfare triangle delakoaren ahultzearen aurrean, ongizatearen eta segurtasunaren hornitzaile gisa ere ulertzen da, gainerakoen osagarri. Triangeluaren hiru hanketatik lautara pasatuko litzateke eta komunitateak, beste hornitzaileen gainbeheraren aurrean, bere funtzioa bete lezake.

Hurrengo atalean zehaztuko dugu zertan datzan sakontze komunitarioaren estrategiak, baina asistentzialismoaren aurrean prebentzio eta garapen komunitarioko ekintza batean oinarrituko den gizarte ekintza eraldatzaile baterantz aurrera egitea ahalbidetuko duen estrategia defendatzearen beharra ikusten dugu (Subirats, 2007) eta egun, hori egiteko momentu aproposa da

1. **Sakontze komunitarioaren estrategia**

Lehen esan dugun bezala, gure planteamendua gizarte langintzaren dimentsio komunitariotik egingo da. Esan genezake gizarte lan komunitarioaren helburu nagusia pertsonen zein gizarte testuinguru desberdinen baliabideak bultzatuz, gizarte sostengua eta sare sozialak eraikitzeko estrategiak sustatzea dela (Rodríguez eta Ferreira, 2018, 1. or.). Ildo horretan, Pastorrek adierazten duenez, gizartearen parte hartzea gizarte langintzaren dimentsio komunitarioa definitzen duen elementua da, komunitatean parte hartzeko gaitasuna giza garapenerako funtsezkoa delako (2004, 107. or.).

Gizarte langintza komunitarioak, parte hartzearen bidez, herritartasuna eraikitzeko duen gaitasunean jartzen du arreta (Gimeno-Monterde eta Alamo-Candelaria, 2018), eta inklusibotasuna, deliberazioa eta hurbiltasuna azpimarratzen ditu, horiek etorkizuna eraikitzeko gaitasuna eta aukera duten herritar eta komunitateak eraikitzean laguntzen duten elementuak baitira (Pastor, 2004, 132. or.). Beren errealitatearen bilakaera definitzeko eta eraikitzeko gai diren herritarrak eta komunitateak sustatzeko, parte hartzearen garrantzia berrestetik abiatu behar da, komunitatearekin lan eginez, komunitatearentzat edo komunitatean lan egin beharrean (Marchioni, 2004 edo Pastor, 2015).

Planteamendu horretan, harremanek, sareek, kapital sozialak zeregin garrantzitsua dute desberdintasun sozialak zuzentzeko eta justizia soziala defendatzeko gaitasun potentzialean, beraz, sare komunitarioek eta parte hartzeak, gizarte bazterketa eta injustizia egoerak iraultzeko aukera ematen dute (Morales-Villena, Martín-Martín eta Maestre-Miquel, 2020, 1. or.). Komunitatearen prebentzio ahalmenari dagokionez, Fantovak (2017) adierazten du gizarte babesaren iturri diren gizarte kapitala eta sarea zenbat eta handiagoak izan, gizarte bazterketa egoera bat pairatzeko aukerak murrizten direla. Rodríguez eta Ferreiraren lanak, hain zuzen ere, sare sozialekin esku hartzearen garrantzia eta ekintza ahalduntzera bideratzeko beharra erakusten ditu, herritartasun osoak sortzeko estrategia gisa (2018, 1. or.).

Ildo horretan, gure proposamenak sakontze komunitarioaren kontzeptua du ardatz, sakontze demokratikoaren erronkan behar beste aurrera egiteko estrategia gisa. Are gehiago azpimarratu nahi izan dugu pandemiari lotutako egungo krisi testuinguruan, gizarte-zerbitzuen ikuspegi politiko eta komunitario nahikoa izateak soilik ahalbidetzen duelako demokratizazio proiektuetan aurrera egitea.Gizarte-zerbitzuek justizia sozialean eta guztion ongian oinarritutako demokrazia baten garapenean duten rolari begiratzen diote. Planteamenduaren ustez, arazo zein egoera indibidualetan zentratuta dagoen esku hartze baten pisuak, modu erreaktiboan eta asistentzialean, dimentsio komunitarioa urruntzen du, baita sakoneko eraldaketa sozialak gertatzea zaildu ere. Horrela, gizartea eraldatzeko baldintza gisa, gero eta gehiago dira gizarte-zerbitzuen esku hartze erlazionalagoa aldarrikatzen dutenak, sarean eta modu proaktiboan lan egingo duten gizarte-zerbitzuak.

Hori horrela, gizarte-zerbitzuetan komunitatean sakontzeko beharra azpimarratzeak aukera ematen du bide horrek demokraziarako eskaintzen dituen aukeretan oinarritutako praktika profesional baterako beharrezkoak diren aldaketa eta berrasmaketa gauzatzeko. Aukera eskaintzen du, alde batetik, esku hartze eta praktika profesionalak planteatzen duen hurbiltasunagatik, lurraldean eta komunitateetan oso zentratuta dagoenez, pertsonek berek parte har dezaten premiei buruzko hausnarketan eta komunitatean dauden baliabideen sustapena egiten dutelako. Eta, bestetik, erabakiak hartzean presente egongo den herritartasun sozial aktiboa eraikitzera bideratutako parte hartze komunitarioko estrategiak sortzeko duen eginkizun nagusiagatik.

Ildo horretan, eta sakontze komunitarioaren planteamendutik abiatuta, parte hartzean oinarritutako gizarte langintza komunitario baterantz aurrera egitea premiazkoa eta lehentasunezkoa da: boterea partekatzea, pertsonak beren bizitzen protagonista izatea, eta horrenbestez, harremanek sortutako sare sozial eta babesaren bidez, ongizatea bermatzea, hau da, lankidetzan lurralde bidezkoagoak eta demokratikoagoak eraikitzea.

Aurrekoa oinarri hartuta, ondoriozta dezakegu udal eremua eta lehen mailako arreta direla esku hartze eta lan komunitarioko praktikak garatzeko hurbiltasun handieneko erreferentzia eremuak (Llobet, 2004; Carbonero et al., 2012). Horrela, oinarrizko gizarte-zerbitzuak, gizarte-zerbitzuetara sartzeko atea izanik, herritarrentzat hurbiltasun handienekoak dira. Ondorioz, behatoki pribilegiatua dira ikertzeko eta herritarrekin batera lan egiteko, herritarrek kontraboterea gauzatzeko eta aktore politiko bilakatzean, gizartean eta politikan eragiteko. Tokiko eremua funtsezkoa da politikariak eta herritarrak elkartzeko, eta testuinguru pribilegiatua eskaintzen du herritarren ongizatean eragin zuzena duten gizarte politikak garatzeko (Rodríguez, 2015).

Udal mailan (herri txikien kasuetan oinarrizko gizarte-zerbitzuen unitate bakarra eta handietan, auzo/distrituetan banatutako oinarrizko gizarte-zerbitzuen unitate ezberdinak), gizarte-zerbitzuen lehen mailako arreta dago, eta haien printzipioek (unibertsitatea, berdintasuna eta ekitatea) ikuspegi komunitarioa garatzeko aukera eskaintzen dute. Bestalde, eremu legalean ere, gizarte-zerbitzuetako lege ezberdinek parte hertzea izaten dute zutabetzat (Alemania, 2010), eta esplizituki planteatzen dute ikuspegi komunitarioa edo COMMUNITY CARE, oro har, beren ingurunean jendea artatzeko eta babesteko gaitasun gisa ulertuta (Fantova, 2014, 104. or.). Gure ikuspuntutik begiratuta, dimentsio komunitarioa *continuum* bat bezala ulertzen dugu, *continuum* komunitarioa. Mutur batean, ikuspegi komunitario hori edo *community care* delakoa aurkituko genuke, dimentsio komunitarioaren adiera baxuena bezala; beste aldean, berriz, garapen komunitarioaren bertsiorik sakonena izango litzatekeen gizarte langintza komunitarioa kokatuko genuke, zenbait egilek defendatzen dutena, hala nola Marchioni-k (2004) edo Pastor-ek (2015) . Azken hau, era puru batean, hau da, teorikoki planteatzen dena egungo gizarte-zerbitzuen sisteman planteatzea utopikoa bada ere, jomuga gisa ulertzen dugu. *Continuum*aren bi muturren arteko alde nagusia parte hartzea izango litzateke, bigarrenean ezinbestekoa baita. Ideia horrekin bat etorriz, sakontze komunitarioaren terminoa planteatzen dugu, hau da, *continuum*ean ahalik eta gehien aurrera egitea gizarte langintza komunitarioaren aldera, edo gizarte langintzaren dimentsio komunitarioago baterantz, noski, parte hartzearen ideian sustraituta.

Kontua da komunitatea subjektu politikotzat hartzea, lurralde jakin bateko gizarte ekintzako eragiletzat. Interes kolektiboak norbanakoen interesen aurretik jartzen dira, eta komunitatea bera, bere berezitasun guztiekin, baliabide nagusia da edozein zailtasun egoeraren aurrean (Marchioni, 2004). Premisa horretatik abiatuta, komunitatea berreskuratzeko eta gobernantza klabean boterea partekatzeko erronka aitortzea dakar, proiektu komunitarioak garatzea, pertsonen parte hartzea sustatzea eta pertsonak bizi diren ingurune, auzo eta espazioen errealitatea benetan hobetzen duten proiektuak sortzea (Zamanillo eta Nogués, 2020).

Gizarte-zerbitzuetatik komunitatean sakontzeko, administrazioak eta komunitateak elkarrekin lan egin behar dute, eta, horretarako, politikaren, teknikaren eta gizartearen arteko oztopoak gainditu behar dituzte, partaidetzazko ekintza komunitarioko prozesuak garatzeko premisa gisa (Blas eta Ibarra, 2006, 41. or.).

Horrek, ordea, udal eremuko gizarte-zerbitzuen aldeko apustu politiko eta tekniko argia eskatzen du, inbertsio ekonomiko handiagoa eginez eta ongizate-estatuaren benetako zutabe gisa duten garrantzia eta pisua aitortzea, alegia (Santos, 2012). Sakontze komunitarioak berekin dakar gizartearekiko, komunitatea osatzen duten pertsonekiko, hirugarren sektore sozialeko erakundeekiko, gizarte mugimenduekiko, auzo mugimenduekiko eta abarrekiko koordinaziorako eta baterako lanerako ahaleginak bideratzea. Komunitatearen parte diren pertsonak dira lan komunitarioenaren baliabide nagusia, herritarren ongizate kolektiboarekiko konpromiso aktiboa, eskubideen sustapena, salaketa eta, azken batean, eraldaketa soziala bultzatzen dituztelako (Escartín, 2012).

Gizarte-zerbitzuen praktika ezaugarritzen duen egungo lan egiteko eredutik urrun, izaera kritikoagoa duen gizarte langintzak gizarte konpromiso handiagoa eskatzen du, justizia soziala, elkartasuna edo ekitatea bezalako balioekin. Gizarte arazoak egiturazkoak eta sistemikoak direla kontuan hartuta (Velasco, 2019), ulertu behar da arazo horiek eraldatzeko beharrezkoa dela agente politikoek (Carbonero et al., 2012) ikuskera kolektiboa ere izatea, eta ez soilik indibiduala.

Pandemiaren egungo testuinguruak, hain zuzen ere, irakurketa batzuk eskaintzen ditu, planteamendu komunitarioen garrantzia berresteko eta horren aldeko apustua egiteko aukera gisa. Azken hilabeteotan auzoetako elkartasuna, artikulazioa, autoantolaketa eta autokudeaketa azaleratzen ikusi ditugu. Sare sozial eta komunitarioek sare gisa funtzionatu dute eta zaurgarritasun egoeren aurrean erantzukizun kolektiboa badago, eta horiek guztiak gizarte ekintzaren funtsezko eragile bihurtu dira. Herritarren erantzunek agerian uzten dute harreman inpertsonal eta profesionalek ordezkatu zituzten lotura pertsonal eta komunitario batzuk berreskuratzeko beharra. Eta gizarte-zerbitzuak agertoki bikaina dira esleituta duten gizarte ekintza garatzen den komunitatearen ekarpen guztiak josi ahal izateko (Zamanillo eta Nogués 2020, 6. or.).

**Dimentsio komunitarioa errealitate batean aztertzen: Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren adibidea**

Atal honetan, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemarako hurbilketa labur bat egingo dugu. Oraingoan, EAEko egungo gizarte-zerbitzuen sisteman dimentsio komunitarioak duen presentziaren eta garapenaren berri eman nahi da. Helburua orain arte egindako planteamendua errealitate jakin batera hurbiltzea da, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak komunitatean sakontzearen arloan duen egoera, azaletik ikusi eta dituen erronkak identifikatzeko.

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak komunitatean sakontzeko sortzen dituen aukerei erreparatzen badiegu, argi dago Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legea garrantzitsuenetako bat dela. Gizarte-zerbitzuak eskubide subjektibo eta unibertsal gisa planteatzeaz gain, lege horrek arreta komunitarioaren ereduaren alde egiten du, arreta prozeduraren funtsezko pieza gisa. Legeak jasotzen dituen printzipioen artean, komunitatearentzat interesgarriak diren kontzeptuak agertzen dira, hala nola, unibertsaltasuna, berdintasuna, ekitatea, hurbiltasuna, prebentzioa, integrazioa, normalizazioa, koordinazioa eta lankidetza edo herritarren parte hartzea.

Komunitarioaren defentsa baldintza gisa aurreikusten da herritarrek herritartasuna baliatzeko, justizia soziala sustatzeko eta gizarte bazterkeriaren arrazoiei aurre egiteko; eta hori egiteko, lankidetzan aritzeko beharra aitortzen da:

Parte-hartze antolatua sustatzea, sistemen arteko lankidetza- eta koordinazio-esparru ba­tzuk (hala nola, gizarte eta osasunaren, gizarte eta lana­ren, gizarte eta etxebizitzaren, gizarte eta hezkuntzaren, gizarte eta justiziaren, gizarte eta kulturaren artekoak) eratzea eta politika sozial bat garatzea, herritar guztiek herritartasun osoa irits dezaten, justizia soziala susta dadin eta bazterketaren egiturazko kausei ekin dakien (Zioen azalpena).

Bestalde, legea hainbat tresnaren bidez garatzen da, hala nola zorroaren dekretua (Eusko Jaurlaritza, 2015), gizarte-zerbitzuen plan estrategikoa eta gizarte-zerbitzuen mapa (Eusko Jaurlaritza, 2015). Horiek guztiek esplizituki jasotzen eta egiten dute parte hartzearen, eredu komunitarioaren, gobernantzaren edo beste sistema batzuekiko lankidetzaren aldeko apustua. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren esparru legal eta teoriko nagusiek parte hartzeari eta komunitateari buruzko erreferentziak behin eta berriz jasotzen dituztela baiezta daiteke eta azken elementu hori gizarte-zerbitzuen sistemaren beraren zuzeneko apustu bihurtzen da horrela.

Aurrekoaren osagarri, Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Zerbitzuen eta Gizarte Ekintzaren Estatistikak (HEE-Eusko Jaurlaritza, 2018) ematen dituen datuek aukera ematen digute ikuspegi komunitario horren garapen praktikoaren zantzuak identifikatzeko: gizarte-zerbitzuek dituzten zerbitzuei eta prestazioei dagokienez, egin den gastuari dagokionez eta azkenik, sisteman lan egiten duten langileei dagokienez. Datu garrantzitsu batzuk baino ez ditugu aipatuko, nolabaiteko testuingurua ahalbidetzeko, eta aitortzen dugu azterketa sakonago bat eskaintzen duen konplexutasuna ezagutu beharko genukeela, baina hurbilpen txiki bat egiteko baliagarria izango da.

Lehenik eta behin, gizarte-zerbitzuetako prestazioei eta baliabideei dagokienez, etxez etxeko laguntza zerbitzuak, arreta jasotzen duten pertsonei dagokienez ikuspegi komunitario eta hurbileneko zerbitzu gisa ulertuta, etengabe behera egin du 2014ra arte. Biztanleria zahartzen ari den testuinguruan, zerbitzuaren estaldurak eta intentsitateak behera egin du adinekoen populazioak gora egin arren eta, beraz, mendekotasun handiagoa izan arren, zerbitzuak intentsitate bera izaten jarraitzen du. (OEE- Eusko Jaurlaritza, 2018). Ikus daitekeenez, behera egin du sistemak duen ikuspegi komunitario handieneko prestazioaren estaldurak eta intentsitateak (Erkidegoko Contiumeko mailarik txikiena). Bestalde, zerbitzu eta prestazioen artean honako hauek daude: egoitzak, eguneko arreta zentroak, etxez etxeko arreta zerbitzua, telelaguntza edo gizarte larrialdietarako prestazioak. Funtsezko zerbitzuak dira, baina joera asistentzialista nabarmena dute. Gizarte-zerbitzuetan dimentsio komunitarioa garatzeko baliabide nagusia gizarte langileak dira. Gizarte langile horiek ez dira baliabide edo prestazio gisa ere aipatzen, eta arau esparruek jasotzen duten komunitate arloa sustatzeko estrategiarako hutsunea dela uste dugu.

Bigarrenik, gastuari dagokionez, ikus daiteke gizarte-zerbitzuetako gastu publikoaren % 50 foru-aldundiarena dela, % 30 autonomikoa eta % 10 soilik udal mailakoa. Gainera, 2008an eredu komunitarioa defendatzen hasi zirenetik, kopurakbehera egin du, eta gastu forala eta gastu autonomikoa % 100 eta % 70 baino gehiago handitu dira, hurrenez hurren; udalen gastua, berriz, % 16tik % 10era murriztu da (OEE- Eusko Jaurlaritza, 2018). Gastu publiko guzti horretatik, udal gastua % 12,5 da, eta zenbateko hori ia bi puntu jaitsi da 2012tik. Udalerria, lehen esan bezala, erreferentzia baldin bada sakontze komunitariorako praktika profesionalerako, zaila da pentsatzea inbertsio ekonomikorik eta teknikaririk gabe esparru teorikoek eta legalek adierazten duten bezala garatu ahal izatea.

Azkenik, gizarte-zerbitzuetan lan egiten duten pertsonei dagokienez, ia % 25eko hazkundea ikusten da 2006tik hasita (HEE-Eusko Jaurlaritza, 2018). Hala ere, udaletako gizarte-zerbitzuetako langileak, ikuspegi komunitarioa garatzeko erreferentea izanik, ia ez dira hazi 12/2008 Legea onartu zenetik (HEE-Eusko Jaurlaritza, 2018); beraz, legearen apustu sendoa izan arren, gauzatu behar den eremuan baliabide profesionalak ez handitzeak zaildu egiten du aurrera egitea eta indartzea.

Bestalde, Arartekoaren txostenak (2016) aukera ematen du planteatutako udaletako gizarte-zerbitzuen dimentsio komunitarioaren ahultasuna berresteko.

Lehenik eta behin, gizarte kohesioa eta pertsonen bizi kalitatea bermatzeko funtsezkotzat jotzen diren zerbitzuak emateko lankidetzan aritu beharraz hitz egiten du. Gizarte ekintza publikoa osatzen duten eta tokiko mailan soilik gertatzen diren komunitatearen autoantolaketarako ekimenei bultzada ematearen garrantzia adierazten du txostenak (2016, 171-172. or.). Era berean, txostenean jasotzen diren proposamenen artean, proposatzen da lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuen inguruko udal politika diseinatzeko eta garatzeko prozesuetan eta zerbitzuetan pertsonen parte hartze aktiboa sustatzea, herritarren parte hartzeari lehentasuna emanez. Udaletako gizarte-zerbitzuek garatu beharreko programei eta zerbitzuei dagokienez, komunitate-garapeneko eta bitartekaritzako programak abian jartzea planteatzen da (174. or.), eta nabarmentzen da (i) lan komunitarioak (banakako lanaren osagarria) parte hartzeko aukera ematen diela komunitatea osatzen duten pertsona askori; (ii) ikuspegi komunitarioak dibertsitatearen kudeaketa dakarrela berekin; (iii) komunitatearen harreman eta parte hartze dinamikak ere, dimentsio komunitarioarekin lantzen direla (iv) dimentsio honek hurbiltasuna eta sare lana txertatzen laguntzen duela iruditegi kolektiboan.

Azkenik, txostenak adierazten du garapen komunitarioko programek herritarren garapen sozial eta ekonomikoari laguntzen diotela, horiek biziberrituz, indartuz eta autolaguntza sareak edo bestelako ekimen sozial eta/edo ekonomikoak sortuz, proiektu kooperatiboen eta kolektiboen bidez (Ararteko, 2016).

Ikuspegi komunitarioaren lehen argazki honek, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak praktikan duen ahuleziaren berri ematen digu, nahiz eta arau garapen garrantzitsua izan. Nolanahi ere, testuinguru globalak aukera ematen du horiek lantzean eta garatzean, gizarte politiken erantzun eskasaren aurrean, ekimen autogestionatuak eta ekimen komunitarioak eta harreman loturak berraurkitu direla aitortzeko (SIIS, 2019, 6. or.). EAEn ere aurkitu daitezke autoantolaketa komunitarioko hainbat esperientzia eta ekintzarako modu berriak. Esperientzia horiek, adinekoen esparruan ematen dira batez ere eta komunitate zerbitzuak diseinatzeko parte hartzearen aldeko apustua egiten dute (SIIS, 2019, 7. or.). Horrela, lan honetan planteatzen den ildotik, are gehiago Covid-19 pandemiaren garaian, ikusi dugu ekintza bateratu eta komunitarioak sortzen ari direla herritarren eta udal mailako oinarrizko gizarte-zerbitzuen artean (Naiz, 2020).

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemari buruzko datuen errepaso labur eta esploratzaileak agerian uzten du esparru legalean komunitateari emandako garrantziak ez duela behar adinako islarik izan jardute profesionalean eta inbertsioari eta testuinguruarekiko egokitzapenari buruzko baldintzetan. Bestalde, dokumentuen berrikuspenari esker, identifika daiteke ongizate-estatua eta demokrazia garatzeko gizarte-zerbitzuak eragile nagusi gisa hartzen dituen ikuspegia lekua hartzen hasia dela maila teoriko akademikoan eta maila globalean dimentsio komunitarioa txertatzen hasten diren esperientzien multzoan . Erronka bat da, beraz, gizarte langintzaren diziplinaren dimentsio komunitario horrek gizarte-zerbitzuen eremuan demokratikoki sakontzeari eskaintzen dizkion bideetan sakontzen jarraitzea.

**Sakontzeko:**

Arateko. (2016). *Udal Gizarte Zerbitzuen egoera Euskal Autonomia Erkidegoan*. Ararteko.

Arenas, M. (2016). ¿Usuarios o ciudadanos? Intervención y participación en las políticas y servicios sociales. *Comunitania* (11) 27-43.

Gimeno-Monterde, C. and Alamo-Candelaria, J.M. (2018). Trabajo Social Comunitario: Hacia unas políticas públicas sostenibles. *Global social Work- Trabajo Social Global*. (14) 167-194.

Hernandez- Echegaray, A. (2019). Retos de los Servicios Sociales en España según la opinión experta en *Trabajo Social. Alternativas, Cuadernos de Trabajo Social*. (26) 123-150.

Jaraíz, G. (2011). *Intervención social, Barrio y Servicios Sociales Comunitarios.* Fundación Foessa.

Pastor, E. (2015). *Trabajo Social con Comunidades.* Univérsitas.

Zamanillo, T. eta Nogués, L. (2020). Carta abierta a profesionales u políticos de los Servicios Sociales en tiempos de la Pandemia del Covid-19. *Asociación Foro SERVSOCIAL* .

## Etorkinen integrazio pertzepzioa eta parte hartze soziopolitikoa

Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe eta Gorka Moreno Marquez

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

**LABURPENA:** Atal honetan, parte hartzearen eta etorkinen integrazioaren artean dagoen erlazioa landu eta aztertuko dugu. Etorkinek beren integrazio mailaz duten pertzepzio subjetibotik abiatuta, parte hartze mota desberdinek (elkarteena, maila sozial zein politikoan) pertzepzio horretan duten eraginaz arituko gara. Erlazio hau aztertzeko lehenik eta behin bi dimentsio hauek erlazionatzen dituzten teoria desberdinak aztertuko ditugu, ondoren, parte hartzen duten etorkinen profila zehaztuko dugu eta azkenik parte hartzen dutenen integrazio subjektiboan zentratuko gara. Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako Etorkin Atzerritarrei Buruzko Inkesta (EABI) erabiliko dugu. Emaitza orokor bezala, azterketa honek erakutsiko digu parte hartzeak duen eragin positiboa etorkinek bere integrazioaz duten pertzepzioan .

**Sarrera**

Migrazio prozesuek berebiziko garrantzia dute gizarte eraldaketa dinamiketan. Historian zehar, migrazioak izan dira eraldaketa sozial nagusien faktore garrantzitsuenetarikoak eta aldaketa sakonak eragin dituzte helmuga herrialdeetako demografian, soziologian, ekonomian, desberdintasun sozialetan zein hirigintzan. Hala ere, migrazio prozesuak migratzaileengan du eragin nagusia, beren bizitza proiektua aldatuz doa eta helmuga herrialdeetan integrazio prozesu bati ekinez(doa?). Nolako da integrazioa prozesua? Zer da integrazioa? Nola ezaugarritu eta definitu dezakegu? Migrazioei buruzko literatura akademikoak ez die erantzun bakarra eman galdera hauei, integrazio eredu eta prozesu desberdinak daude eta definizioak ere anitz dira (Godenau et Al., 2014).

Atal honetan integrazioaren eta parte hartze soziolopolitikoaren arteko erlazioa eta loturak aztertuko ditugu. Horretarako, integrazioa ulertzeko modu zehatz bati erreparatuko diogu, integrazioaren pertzepzio subjetiboan zentratuko gara, etorkinak bere integrazio mailari buruz duen pertzepzio subjektiboan. Bestalde parte hartzea funtsezko elementua da etorkinen integrazio prozesuan, besteak beste dimentsio hauekin erlazionatua dagoelako: herritar garapena (De Lucas, 2007), eskubideen hedapena (Schuck, 2018) eta gizarte integratuagoak eta kohesionatuagoak indartzea (Odmalm, 2005) aniztasun testuinguruetan (Kymlicka, 1995).

**Parte hartzea, immigrazioa eta integrazio pertzepzioa**

Integrazio pertzepzio subjektiboa etorkinek helmuga herrialdean izandako bizi esperientziaren emaitza erakusten duen adierazlea da.

Integrazio pertzepzio subjektiboa etorkinek helmuga herrialdean izandako bizi esperientziaren emaitza erakusten duen adierazlea da. Adierazle hau bizi esperientziaren ebaluazio subjektiboan oinarritzen da, eta besteak beste, gizarte hartzailean bere bizi proiektua abian jartzeko lortutako aukerak, oztopoak, arbuioa eta laguntzak kontuan hartzen ditu. Gainera, etorkinak berak lehenik zituen itxaropenek eta migrazio prozesuaren aurreko bizipenek ere eragina dute (Amit eta Riss, 2014).

Parte hartzeari eta parte hatzeak? integrazioarekin duen loturari dagokienez, kontuan izan behar dugu gizarte batean parte hartzea funtsezko elementua dela bai herritarren gizartean zein bazterketan (Subirats *et al*., 2004). Aldi berean, parte hartzea praktika demokratikoaren funtsezko dimentsioa da. Hala ere, haren definizioa askotarikoa da, eta posizionamendu teorikoaren araberakoa. Partaidetza-azterlanek honako hauek aztertzen dituzte: araudiaren dimentsioa (partaidetza prozedurak eta boterea birbanatzeko borondatea), parte hartzearen ondorioak (ahalduntzea eta kapital soziala handitzea), parte hartzeko gailuen diseinu teknikoa eta inplementazioa (eztabaida eta partaidetza prozesua), bai eta partaidetza ere ikuspegi sektorialetik (genero arloko parte hartzea, iraunkortasuna edo intersekzionalitatea, besteak beste) (Martínez Palacios, 2018). Dimentsio anitzeko testuinguru horretan, parte hartzearen eta immigrazioaren azterketa hainbat alderditatik azter daiteke, hala nola, sufragio aktiborako eta pasiborako eskubidearen gaia (arau dimentsioa), parte hartzearen eta gizarteratzearen arteko harremana (parte hartzearen ondorioak) edo immigrazioaren eta parte hartzearen azterketa sektoriala bera.

Joan den mendeko 80ko hamarkadatik aurrera, etorkinen parte hartze politiko eta sozialeko prozesuen azterketak gero eta garrantzi handiagoa hartu du migrazio azterketetan, (Rex et alt., 1987) eta bereziki azken urteetan nazioartean (Zapata et.al., 2013; Vermeulen, 2010; Martiniello, 2005). Estatu mailako migrazioei buruzko lan akademikoak ez dira errealitate horretatik kanpo geratu, eta gai hori ere landu dute, batez ere azken 25 urteetako migrazio fluxuen goraldiarekin eta garapenarekin (Bermudez eta Escrivá, 2016; Pérez Carames, 2018). Esparru horren barruan, parte hartze politikoarekin lotutako gaiak aztertu dira batez ere; alde batetik, honako alderdi hauek nabarmendu dira: sufragioa eta hauteskundeetan parte hartzea (González-Ferrer eta Morales, 2013); eta, bestetik, parte hartze politikoa eta soziala gizarte zibileko elkarteen eta erakundeen bitartez (Moya, 2005; Aparicio eta Tornos, 2010; Lacomba eta Aboussi, 2017).

Urte askoan, etorkin langileak aldi baterako gonbidatutzat hartu ziren harrera herrialdeetan, eta ez politikoki aktiboak izatea espero den herritar potentzialtzat; hau da, gizartean zuten rola, ekoizpenera eta lanera mugatzen zela uste izan zen (Martiniello, 2005). Horregatik, etorkinak gizartean parte hartzeko eskubidea duten herritartzat hartzen diren ala ez kontuan hartuta, immigrazioaren integrazio prozesuan, gizartean eta politikan parte hartzeak duen garrantzi maila desdeberdina da, eta, ondorioz, integrazio politiketan parte hartzeak duen garrantzia ere desberdina izatea suposatzen du (Ahokas, 2010).

Integrazioari dagokionez, parte hartzea etorkinak gizarte hartzaileetan politikoki txertatzeko lau dimentsioetako bat da. Beste hirurak, eskubideak aitortzea, harrera gizartearekiko identifikazioa eta arau eta balio demokratikoak onartzea izango liratezke (Zapata *et.al*., 2013, Martiniello, 2005). Ildo horretan, immigrazioaren integrazio politikoaz hitz egitean, hiru elementu hartu behar dira kontuan: lehenik eta behin, harrera herrialdeko sistema politikoarekiko autoidentifikazio maila; bigarrenik, parte hartze aktiboaren maila, botoaren eta eremu publikoan parte hartzearen bidez; eta, hirugarrenik, agintariengandik entzuna sentitzearen pertzepzioa (Zapata et al., 2013). Ildo horretan, Entzingerrek honako hau adierazten du: «The basic principles of democracy implies that all members of a political community have a share in the decisionmaking processes that decide on that community, its governance and its future (1999:9 )». Parte hartzea etorkinen integrazio prozesuarekin lotzeko moduetako bat, erabakiak hartzeko prozesuei lotutako parte hartze sozialean oinarritzen da (Entzinger, 1999).

Etorkinen parte hartze sozial eta politikoaren maila baldintzatuta dago, bai etorkinaren ezaugarriengatik, bai gizarte hartzailearen testuinguruagatik. Migrazio eta integrazio politikek etorkinen parte hartze sozial eta politikorako aukeraguneak sortzen dituzten harrera testuinguru batean, parte hartzearen maila handiagoa izango da. Besteak beste, lege esparruaz, partaidetza programen diseinuaz, diskurtsoez, kontsultaren eta erabakiaren xede diren gaiez eta parte hartze konbentzionala (hauteskundeak, erakunde politikoak, parte hartzeko prozesuak, eta abar) eta ez-konbentzionala (mobilizazioak, grebak, manifestazioak, desobedientzia zibila, etab.) eskuratzeko aukeraz hitz egingo genuke. (Zapata *et.al*., 2013). Harrera testuinguru hori, alde batetik, arau eta erakunde elementuek definitzen dute, eta bestetik, gizarteak berak ere bai, maila indibidualean zein kolektiboan, aniztasuna gizarte errealitate eta prozesuetan zenbateraino sartzen duen kontuan hartuta. Etorkinen ezaugarriei dagokienez, hainbat azterlanek agerian utzi dute etorkinaren jatorri sozialak eta profil soziodemografikoak eragina dutela parte hartzean, baita aurretiko sozializazio politikoak, kapital sozialak, hizkuntzak, migratzeko moduak, egonaldiak eta gizarte hartzailearen posizio sozioekonomikoak ere (Ruedin, 2016; Zapata et.al., 2013).

**Parte hartze eremuak: elkarteak, gizartea eta politika**

Elkarte sarea gaur egungo gizartea ezaugarritzen duen oinarrizko elementua da . Sare honek, bere tipologia, forma, funtzio eta ezaugarriekin, rol garrantzitsua jokatzen du komunitatearen artikulazioan eta bere kapital sozialean (Fernández eta Cano, 2018). Alde horretatik, kultur elkarteak eta erakundeak, aisialdikoak, kirol klubak, erlijio erakundeak, hezkuntza taldeak eta abar gizarteak parte hartzeko guneak dira, komunitatearen bizitza egituratzen dutelako eta gizarte harremanetarako espazioak direlako.

Elkarte sare zabala eta askotarikoa duen gizarte bat, bizitza komunitario bizi eta aberatsa duen gizarte batekin erlazionatzen da (Pena eta Sánchez, 2018; Ariño 2004). Ildo horretan, garrantzitsua da etorkinen integrazio prozesuen ikuspegitik, kolektibo horrek elkarte sarean duen parte hartze sozialaren maila ezagutzea (Vecina, 2010).

Bestalde, gizarte hartzailearen bizitza politikoan parte hartzea integrazio prozesuaren funtsezko alderdia da ikuspegi demokratikotik (Entzinger, 1999). Etorkinak erabaki politikoak hartzean eta gizarte bizitzaren oinarri diren politikak diseinatzean sartzea funtsezko alderdi demokratikoa da. Hala ere, garrantzitsua izan arren, haien parte hartzea baldintzatuta eta mugatuta dago; besteak beste, sufragio eskubidea eskuratzeko legezko baldintzek eta migrazio prozesuaren berezko faktoreek, hala nola migrazio etapek eta etorkineek gai materialak politiketatik lehenesteak mugatzen dute (Adamson, 2007; Zapata *et al*., 2013, OSCE, 2017).

Parte hartze politikoa hainbat modutan gauzatu daiteke. Modu indibidualean, kolektiboan edo antolatuan, parte hartze arautu eta instituzionaleko bideen bitartez, mugimendu sozial, politiko edo sindikalen bitartez. Hala ere, parte hartze mota desberdin hauek helburu komun bat dute, erabaki politikoetan eragitea, bai modu zuzen batean botere politikoa lortuz, edo zeharka, presio- eta kontrabotere-estrategien bidez (Soysal, 1999).

Gizarte kohesioaren ikuspuntutik, talde sozial desberdinen parte hartze politikoa funtsezko elementua da, parte hartze honek aukera ematen baitu haien interes eta beharrek, erabaki politiko eta politika publikoetan isla izatea (Subirats et al., 2004). Hala ere, parte hartzea baldintza bat bada ere, parte hartze soila ez da horretarako bermea. Herrialdearen kultura demokratikoa eta parte hartzeak kultura horretan duen rola ere kontuan izan beharreko elementuak dira, horrek baldintzatuko baitu parte hartze politikoak (zentzu zabalean ulertuta, erakunde eta hauteskunde arloaz harago) gizarte kohesioan izan dezakeen eragina. Gizartearen parte hartze politikoan inplikazioa, neurri handi batean, kultura parte hartzailea egotean eta hura ezartzeko bide eraginkorrak egotean datza (González, 2011).

**Integrazio pertzepzio subjektiboa eta parte hartzea EAEn**

Aurreko ataletan zehaztutako esparru teorikoa oinarri hartuta, hurrengo atalean Euskal Autonomia Erkidegoko kasua aztertuko dugu. Honetarako, ikerketa metodologia kuantitatiboa erabiliko dugu, Eusko Jaurlaritzak 2010etik lau urtean behin egiten duen Etorkin Atzerritarrei Buruzko Inkestaren (EABI) ustiaketaren bitartez. Analisi honetan gaiarekin erlazionatutako hiru dimentsio aztertuko ditugu, etorkinek elkarte sarean duten partea hartzea, parte hartze soziopolitikoa eta hauteskundeetan duten parte hartzea. Hiru dimentsio hauek, parte hartzaileen profil eta integrazio pertzepzio subjektiboraren arabera aztertuko ditugu.

*Parte hartzea elkarteetan*

EABIk ez du aukerarik ematen atzerritar jatorriko biztanleen parte hartze maila euskal gizarte osoan dagoen parte hartze mailarekin alderatzeko. Konparazio hori Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) Kapital Sozialari buruz egindako Inkestaren datuekin egin dezakegu. Estatistika eragiketa horretatik abiatuta, Eustatek elkarteetan parte hartzearen adierazlea kalkulatzen du, eta adierazle hori biztanleriaren jatorriaren arabera bereizteko aukera ematen du. 2017ko emaitzek erakusten dute elkarteetako partaidetza maila antzekoa dela biztanleria osoaren eta atzerritar jatorriko biztanleriaren kasuan. Zehazki, biztanleria osoaren % 98,3k parte hartze maila baxua du, % 1,6k maila ertaina eta % 0,1ek maila altua; atzerritar jatorriko biztanleriaren kasuan, berriz, % 98,7k parte hartze txikia du, % 1,3k maila ertaina eta % 0k maila altua.

EABIk ematen dizkigun emaitzei erreparatuz, 1. grafikoan, elkarte eta erakunde mota desberdinetan parte hartzen dutela dioten 16 urtetik gorako atzerritar jatorriko pertsonen ehunekoa jasotzen da. 2010eko datuei erreparatzen badiegu, ikus dezakegu kirol elkarteetan ( % 9,5) edo erakunde erlijiosoetan ( % 7,9) gertatzen zela parte hartzerik handiena, eta ondoren hezkuntza eta/edo kultura taldeetan ( % 4,4) eta etorkinen talde informaletan ( % 3,5). Ikusten dugunez, beraz, XXI. mendearen hasieran hasi zen lehen migrazio boladan iritsitako immigrazioaren parte hartzea, kirol eta erlijio arloko elkarteetan oinarritu zen nagusiki.

**IX. Grafikoa. Elkarte eta taldeetan parte hartzen duten EAEko 16 urtetik gorako atzerritar jatorriko biztanleen portzentajea.**

2018an, emaitzek erakusten dute parte hartze mota aldatu egin dela; hezkuntza eta kultura taldeetan ( % 6,9) eta etorkinen erakunde informaletan ( % 4,1) parte hartzeak gora egin du eta kirol elkarteetan ( % 6,9) eta erakunde erlijiosoetan (%4,3) aldiz, behera. Dirudienez, migrazio prozesuen egonkortzeak eragina izan du parte hartzean, bereziki sozializazio gune nagusi diren hezkuntza eta kultura espazioetako parte hartzearen gorakadan.

Erakunde erlijiosoen beherakadaren kasuan, beherakada hori integrazio mailaren hobekuntzarekin lotuta egon liteke, migrazioaren hasierako etapetan, jatorri batzuen kasuan, erakunde erlijiosoek laguntza funtzioa betetzen baitute.

Etorkinen profilak eragina du parte hartzean? Galdera hau egitea egokia gizartean joera orokor bat dago etorkinen kolektiboa osotasun homogeneo gisa edo, gehienez ere, jatorriagatik eta hizkuntza, erlijio eta kultura ezaugarriengatik bereizitako osotasun gisa hartzeko. Hala ere, etorkinak aniztasun eta barne desberdintasun handiko populazio taldea dira. Aniztasun hori zenbait aldagaik islatzen dute, hala nola genero, adina, egonaldi denbora, egoera sozioekonomikoa edo legezko egoera.

Lehen taulan ematen dut elkarte mota bakoitzean parte hartzen duten 16 urtetik gorako atzerritar jatorriko pertsonen profila deskribatzeko aukera. Lehenik eta behin, geure buruari egiten diogun galderari erantzunez, hauxe da erantzuna: aldagai bakoitzak atzerritar jatorriko biztanleria osoarentzat duen emaitza eta parte hartzen dutela dioten pertsonena alderatzen baditugu, ikusiko dugu parte hartzean ezaugarri espezifiko batzuk daudela, eta ezaugarri horiek ere aldatzen direla parte hartzen den elkarte motaren arabera.

**XVIII. Taula. Elkarte eta taldeetan parte hartzen duten EAEko 16 urtetik gorako atzerritar jatorriko biztanleen profila (% bertikalak)**

Oro har, 2018ko emaitzei erreparatuta, premia egoera gailentzen da erakunde informaletan eta erakunde erlijiosoetan parte hartzen duten etorkinen profilean. Talde eta erakunde mota horiek talde eta etnia barruko laguntza komunitarioko guneak izaten dira, eta haietara joten dira premia egoeran dauden etorkinak beren sare soziala zabaltzeko eta laguntza informala lortzeko. Erakunde erlijiosoen kasuan, gainera, komunitatearen elementua eta praktika erlijiosoa gehitzen zaizkio. Etorkinen erakunde informalen kasuan, profilean nagusiki nabarmentzen dira zailtasun ekonomikoak dituzten pertsonak (% 61,3), legezko egoera prekarioan daudenak ( % 10,9 irregularra eta % 17,9 aldi baterako bizitegi egoera), egonaldiaren batez bestekoa orokorra baino txikiagoa dutenak (10,7 urte), batez besteko adina txikiagoa dutenak (38,3 urte batez beste) eta afrikar jatorriko eta munduko gainerako herrialdeetako biztanleak. Erakunde erlijiosoen kasuan, honako hauek nabarmentzen dira: zailtasun ekonomikoak dituzten pertsonen ehuneko handia ( % 71,7), egonaldiaren batez bestekoa orokorra baino txikiagoa da (11,4 urte), ikasketa maila ertaina baxua da eta kontzentrazioa gainerako Latinoamerikako, Magrebeko eta Errumaniako jatorrietan eta EBko ekialdeko beste herrialde batzuetan dago.

Kirol, hezkuntza eta kultura elkarteetan parte hartzen dutenen kasuan, profila desberdina da: premia egoera batean ez dagoen etorkina da eta bere migrazio prozesua egonkortua duena. Elkarte mota horiek ere sare komunitarioaren parte dira, eta laguntza gune gisa balio dezakete; hala ere, izaera zeharkakoagoa, irekiagoa eta orokorragoa dute. 2018ko emaitzei erreparatuz gero, kirol elkarteen kasuan gizonek parte hartzen dute gehien (% 56,2); kultura eta hezkuntza taldeetan, berriz, emakumeek gehiago (% 54,8). Hala ere, gainerako aldagaietan emaitzek antzekotasun handiagoa erakusten dute. Bi kasuetan, ikasketa maila ertain-altua da, eta jatorri nagusiak EBko mendebaldea, Kolonbia, Ekuador, Peru,Brasil, Venezuela eta Dominikar Errepublika dira. Egonaldiari erreparatzen badiogu, urteen batez bestekoa guztizkoa baino handiagoa da; horrek adierazten du denbora gehiago daramatela EAEn bizitzen, eta hori bat dator legezko egoerarekin; izan ere, elkarte edo talde mota horretan parte hartzen dutenen ehunekoa % 44tik gorakoa da eta espainar nazionalitatea dauka. Azkenik, egoera ekonomikoari dagokionez, bi kasuetan gehienak dira arazo ekonomikorik ez dutela diotenak.

2010eko datuekin alderatuta, profilek zenbait aldaketa izan dituzte, baina ez dituzte ezaugarri nagusiak aldatu. Etorkinen erakunde informalen kasuan, zortzi urte hauetan emakumeen parte hartzeak gora egin du eta jatorri latinoamerikarra dutenen parte hartzeak behera. Erakunde erlijiosoen kasuan, aldaketa nagusia da Errumaniako eta EBko ekialdeko beste herrialde batzuetako biztanleria kolektibo garrantzitsu gisa agertu dela, eta Espainiako nazionalitatea eskuratu duten pertsonen kopuruak gora egin duela nabarmen. Kirol elkarteen eta kultura eta hezkuntza taldeen kasuan ere profila ez da asko aldatzen, eta nabarmentzekoak dira emakumeen parte hartzearen gorakada, lege egoeraren hobekuntza eta baldintza ekonomikoak.

*Parte hartze soziopolitikoa*

Parte hartze soziopolitikoari dagokionez, alde batetik, beren misio edo izaeragatik esparru politikoan eragitea edo eragile politikoak izatea ezaugarri duten erakundeetan izaten den parte hartze maila aztertuko dugu, hala nola etorkinen aldeko erakundeak, auzo taldeak, sindikatuak eta alderdi politikoak. Bestalde, nazionalitate espainiarra duten atzerritar jatorriko pertsonek hauteskunde autonomikoetan duten parte hartzea aztertuko dugu.

2. grafikoak erakunde horietan parte hartu dutela dioten 16 urtetik gorako atzerritar jatorriko pertsonen ehunekoa erakusten du. 2010eko datuei erreparatzen badiegu, % 3,7k etorkinen aldeko erakundeetan parte hartu du, eta, ondoren, sindikatuen parte hartzean, % 2,3k; auzo taldeetan, % 2,1ek; alderdi politikoetan, berriz, % 0,4k parte hartu du, eta ia oso gutxi.

**X. Grafikoa. Gizartee-rakundeetan eta erakunde politikoetan parte hartzen duten 16 urtetik gorako atzerritar jatorriko biztanleen portzentajea**

2018an datuen bilakaerak erakusten du erakunde horietako parte hartze mailak behera egin duela oro har, baina ordena berari eutsi zaio. Parte hartzea handiagoa da oraindik etorkinen aldeko erakundeetan (% 2,7); ondoren daude sindikatuen parte hartzea (% 1,9), auzo elkarteak ( % 1,1) eta alderdi politikoak ( % 0,4).

Datu horiek adierazten digute atzerritar jatorriko biztanleek, batez ere, beren interes sozial eta politikoak lantzen eta babesten dituzten erakundeen bitartez bideratzen dutela beren parte hartze politikoa, hau da, etorkinei laguntzeko erakundeen bitartez.Bestalde?, parte hartze politikorako bigarren esparrua lan eremuan dago, sindikatuen parte hartzearen bidez, hau da, lan eskubideak bermatzeko lan egiten duen erakunde mota baten bidez. Aitzitik, parte hartzea txikiagoa izan ohi da eskubideen babesean hainbeste zentratzen ez diren erakundeetan, hala nola auzo elkarteetan eta alderdi politikoetan. Erakunde mota hauen bokazio sozial edo politikoa orokorragoa da.

Zein da atzerritar jatorriko biztanleen parte hartze sozial eta politikoaren maila, euskal gizartearen parte hartzearekin alderatuta? EAEko Kapital Sozialaren Inkestaren emaitzek aukera ematen digute galdera horri erantzuteko. Parte hartze sozial eta politikoaren adierazleari erreparatzen badiogu, ikusiko dugu atzerritar jatorriko biztanleek, oro har, parte hartze osoaren mailarekin alderatuta zertxobait gutxiago dutela. Bi kasuetan, gehienek parte hartze txikia dute (biztanleria osoaren % 88,6k eta atzerritar jatorriko biztanleriaren % 93,4k), eta bi kasuetan parte hartze handia dutenen garrantzia oso txikia da. Alde nagusia batez besteko parte hartze dago: atzerritar jatorriko biztanleen % 6 eta biztanleria osoaren % 10,1.

Profilari dagokionez, erakunde soziopolitikoen kasuan ere aldeak eta antzekotasunak aurkitu ditzakegu. Hala ere, kasu honetan ikusten dugu etorkinei laguntzeko erakundeetan parte hartzen dutenen profila gehiago bereizten dela gainerakoetatik; gainerako erakundeetako parte hartzaileen profila, berriz, antzekoagoa da.

2018an, etorkinei laguntzeko erakundeetan parte hartzen duten etorkinen profilaren ezaugarria da sexuen arteko oreka (nahiz eta banaketa osoarekin alderatuta, oreka horrek profil maskulinizatua adierazten duen), 42 urteko batez besteko adina (guztizkoa baino handiagoa), ikasketa maila ertain-altua (% 47,5 LHko edo goi mailako ikasketekin) eta jatorri nagusiki afrikarra (% 47,4 Magreb, Senegal edo Afrikako gainerako herrialdeetatik dator). Migrazio aldagaiei dagokienez, batez besteko egonaldia 12 urtekoa da (guztizkoa baino laburragoa), eta legezko egoera ona da, % 80,8k egoitza baimen iraunkorra edo nazionalitatea baitu. Azkenik, gehienek (%63,5) diote zailtasun ekonomikoak dituztela. Profilak 2010az geroztik izan duen bilakaerari erreparatzen badiogu, ikusiko dugu parte hartzearen feminizazioa gertatu dela (emakumeen parte hartzea ehuneko 12 puntu hazi da), eta batez besteko adina, hala nola ikasketa maila, igo da (LHko edo goi mailako ikasketak dituztenak ehuneko 10 puntu inguru igo dira). Jatorriaren kasuan, ez da funtsezko aldaketarik gertatzen. Migrazio aldagaien kasuan, egonaldiak gora egin du, baina guztizkoaren azpitik; hala ere, lege egoeran aldaketa handia gertatu da. 2010ean, % 53,5 egoera irregularrean edo aldi baterako egoitza baimenarekin zegoen; 2018an, datu horiek nabarmen hobetu dira, eta % 17,6ra jaitsi dira. Egoera ekonomikoari dagokionez, hamaika puntu inguru jaitsi da zailtasun ekonomikoak dituztela diotenen ehunekoa.

**XIX. Taula. Gizarte erakundeetan eta erakunde politikoetan parte hartzen duten 16 urtetik gorako atzerritar jatorriko biztanleen profila, aldagai demografiko, sozioekonomiko eta migratzaileen arabera (% bertikalak)**

Lehen adierazi dugun bezala, auzo taldeen, sindikatuen eta alderdi politikoen kasuan, profilek antzekotasun dezente dituzte, baina baita desberdintasunak ere. 2018an, profil feminizatua du auzo talde eta alderdi politikoen kasuan, aldiz gizonezkotua sindikatuen kasuan. Hiru kasuetan batez besteko adina biztanleria osoa baino dezente handiagoa da, eta ikasketa maila nagusia hirugarren mailako ikasketak dira (% 30etik gora), profil sindikala izan ezik, hor derrigorrezko ikasketek ere garrantzi handia baitute. Jatorriari dagokionez, auzo taldeetan eta alderdi politikoetan jatorri europarra eta latinoamerikarra dira nagusi, eta sindikatuetan, berriz, jatorri latinoamerikarra eta afrikarra. Migrazio aldagaiei dagokienez, hiru profiletan guztizkoa baino egonaldi luzeagoa dugu (batez bestekoa 16 urtetik gorakoa da hiru kasuetan), eta legezko egoera oso ona da, % 80tik gorako nazionalitatearekin sindikatu eta alderdi politikoen kasuan, eta % 92,3koa bizileku iraunkorrarekin eta nazionalitatearekin auzo taldeen kasuan. Azkenik, hiru profilen ezaugarria da zailtasun ekonomikorik ez dutela dioten pertsonak gehiengoa izatea. 2010aren aldean, profilen bilakaerak zenbait aldaketa erakusten ditu; aipagarrienak dira emakumeen parte hartzearen gorakada, jatorri latinoamerikarra dutenen parte hartzearen gorakada eta parte hartzaileen legezko egoeraren hobekuntza.

*Hauteskunde prozesuetan parte hartzea*

Hauteskunde prozesuetan, etorkinen parte hartzea baldintzatuta dute estatuen artean daude elkarrekikotasun-akordioek eta nazionalitatea lortzeko lege esparruek. Oro har, naziotasuna eta herritartasun osoa lortzea funtsezkoa da hauteskunde prozesu guztietan botoa emateko eskubidea eskuratzeko (Ruedin, 2016).

Ildo horretan, nazionalitatea lortzea arautzen duen lege esparrua da atzerritar jatorriko biztanleriaren parte hartze maila baldintzatzen duen faktore nagusia. Gainera, sartzeko baldintzak desberdinak direlako herrialdeen arabera; kasu batzuetan, legezko bizilekua izateko behar den urte kopurua handiagoa da, eta, beste batzuetan, txikiagoa. Oro har, Latinoamerikako herrialdeetatik etorritako biztanleek 2 urteko legezko egonaldia behar dute, eta gainerakoek, berriz, 10ekoa, araudiaren arabera. Beraz, atzerritar jatorriko pertsonen parte hartze maila aztertzeko orduan, ezinbestekoa da Espainiako nazionalitatea lortu duten pertsonen pisua zein den jakitea eta haien parte hartze maila elementu horren arabera ebaluatzea.

**XI. Grafikoa. Espainiar nazionalitatea duten >18 urteko atzerritar jatorriko biztanleak (%)**

Horri dagokionez, 3. grafikoan ikusten da Espainiako nazionalitatea eskuratu duten 18 urtetik gorako atzerritar jatorriko biztanleen ehunekoa. 2018an, % 36,3k eskuratu zuen nazionalitatea, 2010eko % 18,3arekin alderatuta. Hala ere, 2010ean alde handiak zeuden jatorriaren arabera, eta 2018an are handiagoak dira alde horiek.

2018an, jatorri latinoamerikarreko pertsona gehienek % 50etik gora nazionalitatea zuten, eta % 60tik gorakoa da Bolivian, Kolonbian, Ekuadorren, Perun, Argentinan, Txilen eta Uruguain. Gainerako jatorrien nazionalitatearen garrantzia askoz txikiagoa da: % 25,7 EBko mendebaldearen kasuan, % 22,8 Magreben kasuan eta % 20tik beherakoa gainerako kasuetan. Gainera, 2010arekiko bilakaerak argi eta garbi adierazten du nazionalizazioen hazkundea askoz ere handiagoa izan dela jatorri latinoamerikarrekoen kasuan, eta neurri txikiagoan gainerakoetan. Beraz, boto eskubidea duten atzerritar jatorriko biztanleen artean latinoamerikar jatorria da nagusi.

Parte hartze mailari dagokionez, azken urteotan izan diren hauteskunde prozesu guztietan antzeman da etorkinen parte hartze txikia -sufragio pasibo edo aktiborako eskubidea duten pertsonena- (Godenau et alt., 2014) eta haien ordezkaritza instituzionala argi eta garbi azpiordezkatuta dago (Bermudez eta Escrivá, 2016). EABIren emaitzek antzeko emaitzak erakusten dituzte. 2010ean, Espainiako nazionalitatea zuten 18 urtetik gorako atzerritar jatorriko pertsonen % 34k soilik adierazi zuen hauteskunde autonomikoetan parte hartu zuela (aztertuko dugun hautapen mota); 2018an, berriz, ehuneko horrek gora egin zuen, eta % 41,6ra iritsi zen.

**XX. Taula. Hauteskunde autonomikoetan parte hartu duten 18 urtetik gorako atzerritar jatorriko biztanleen profila (% bertikalak)**

3. taulako emaitzek hauteskundeetan parte hartzen duen atzerritar jatorriko pertsonen profila islatzen dute. 2018ko datuen arabera, profil hau honela ezaugarritzen da: emakumezkoa (% 64,5); 48,5 urteko batez besteko adina; ikasketa maila ertain-altua ( % 48,1 LHko edo goimailako ikasketekin); nagusiki latinoamerikarra ( % 78,6); EAEn 20,4 urteko batez besteko egonaldi eta zailtasun ekonomikorik ez duten pertsonen ( % 55,5) eta zailtasun ekonomikoak dituztenen ( % 44,5) arteko nolabaiteko oreka. Profil orokorrarekin alderatuta, desberdintasunak nabariak dira, ikasketa maila altuagoa, egonaldi luzeagoa eta egoera ekonomiko hobearen kasuan. Sexuaren eta jatorriaren kasuan aldiz, profilakantzekoak dira.

2010ko datuekin aldertuta aldaketak ere nabarmenak dira. 2010ean, boto emailearen profilaren honela ezaugarritzen zen: gizonezkoa (% 56,5); batez beste 45,7 urte; hezkuntza maila altua (% 48,3 hirugarren mailako ikasketekin); batez ere jatorri komunitariokoak ( % 33,9) eta Argentina, Txile, Uruguai, Brasil, Venezuela eta Dominikar Errepublikakoak ( % 30,7), hogei urte inguruko batez besteko egonaldiarekin eta gehienak zailtasun ekonomikorik gabekoak (% 78,4).

Ildo horretan, bi profilen alderaketak erakusten du boto-emaile feminizatua goranzko bilakaeran dagoela, ikasketa maila askotarikoagoa, latinoamerikarragoa eta egoera ekonomiko orekatuagoa duena, zailtasun ekonomikorik ez dutenen artean. Laburbilduz, ikusten dugu, 2010eko boto-emailearen profila Espainiako nazionalitatea duten atzerritar jatorriko pertsonen profil orokorretik nahiko desberdina bazen ere, 2018an profil horretara hurbildu dela eta profil orokorretik hain desberdina ez den boto-emaile bat erakusten duela.

**Partaidetza soziala eta politikoa eta integrazioaren pertzepzio subjektiboa**

Atzerritar jatorriko biztanleriaren parte hartze sozial eta politikoaren maila sakon aztertu eta profilak zehaztu ondoren, orain aztertuko dugu parte hartze horren eta pertsona horien integrazio-pertzepzio subjektiboaren artean erlaziorik dagoen.

Lan hau deskribatzen duen metodologiak ez digu aukera ematen aldagai horien artean kausazko edo azalpenezko erlazioak ezartzeko, baina bai zenbait gertaera identifikatzeko. Taulak integrazioari buruzko pertzepzio subjektiboaren batez besteko haztatua erakusten du; izan ere, 1 ez da batere integratua eta 5 oso integratua da, lan honetan aztertu ditugun elkarte, erakunde eta hauteskundeetan izan dugun parte hartzearen arabera. Emaitzek erakusten dute, oro har, integrazioaren pertzepzio subjektiboaren maila nahiko handia dela item desberdinetan.

**XX Taula. 16 urtetik gorako atzerritar jatorriko biztanleen integrazio-pertzepzio subjektiboaren batez besteko haztatua parte hartze motaren arabera (15 eskala)**

Datuek harreman positiboa erakusten dute parte hartzearen eta integrazio pertzepzioaren artean, nahiz eta desberdintasunak ikusten diren parte hartzen den erakundearen arabera. 2018an, batez besteko haztatuak erakusten du integratuen sentitzen diren atzerritar jatorriko pertsonak hauteskunde prozesuetan parte hartzen dutenak direla (4,49). Erakunde eta elkarteei dagokienez, integrazio pertzepzioa handiagoa da alderdi politikoetan (4,38) eta sindikatuetan (4,35) parte hartzen dutenen artean, eta horien atzetik datoz etorkinei laguntzeko erakundeak (4,32), auzo-taldeak (4,30), hezkuntza eta/edo kultura taldeak (4,30) eta kirol elkarteak (4,29). Integrazioaren pertzepzioa txikiagoa da etorkinen erakunde informaletan (4,21) eta erakunde erlijiosoetan (3,89) parte hartzen dutenen artean. Bestalde, kasu guztietan, erakunde erlijiosoetan parte hartzean izan ezik, integrazio pertzepzioa handiagoa da parte hartzen dutela diotenen artean, parte hartzen ez dutela diotenen artean baino. Bestalde, 2010etik aurrerako bilakaerak erakusten du integrazio pertzepzioak gora egin duela, bai parte hartzen dutenen artean, bai parte hartzen ez dutenen artean. Igoera hori handiagoa da etorkinei laguntzeko erakundeetan (+0,38), etorkinen erakunde informaletan (+0,31) edo hezkuntza eta/edo kultura taldeetan (+0,21) parte hartzen dutenen artean. Bestela, integrazio pertzepzioa 0,17 puntu jaisten zaien erakunde erlijiosoetan parte hartzen duten pertsonak ditugu. Gainerako kasuetan, batez besteko haztatuak gora edo behera egiten du, baina ez hain nabarmen.

Datu horiek adierazten dute integrazio pertzepzioa handiagoa dela hauteskunde prozesuetan eta erakunde sozial eta politikoetan parte hartzen dutenen artean, eta zertxobait txikiagoa elkarteetan parte hartzen dutenen artean. Parte hartze politikoak harrera-gizartearen erabakiak hartzeko prozesuan parte hartzea edo eragitea dakar, eta, beraz, integratuta sentitzen den eremu publikoarekiko konpromiso handiagoa eskatzen du. Hori dela eta, pentsatzekoa da egonaldiak eta sustraitzeak ere eragina dutela dinamika horretan eta integrazio pertzepzio handiago batean. Horrela, denbora gehiago daramaten pertsonek gehiago parte hartzen dute alderdi eta sindikatuetan, eta gutxiago daramatenek, aldiz, etorkinen elkarte erlijioso eta informaletan. Aldi berean, sistema politikoarekiko identifikazioak eta legezko egoera onak dinamika horretan eragiten dute, eta integrazio pertzepzio handiagoa ahalbidetzen dute.

**Ondorioak**

Kapitulu honetan, EAEn bizi diren atzerritar jatorriko biztaleen parte hartze sozial eta politikoa landu dugu. Egindako analisiak, talde honen parte hartzea nola eta non ematen den eta parte hartzen duten pertsonen profila ezagutzea ahalbidetu digu. Bestalde, zehaztu dugu parte hartze honek eta etorkinek gure gizartean duten integrazio pertzepzio subjektiboaren arteko harremana. Laburpen gisa, ondoriozta dezakegu, alde batetik, etorkinek biztanleria osoaren maila berean parte hartzen duela bai sozialki eta bai politikoki (hauteskundeetan parte hartzearen kasuan izan ezik). Bestetik, atzerritar jatorriko pertsonen profil desberdinak daudela parte hartze motaren arabera, eta, azkenik, integrazio subjektiboaren pertzepzioa handiagoa dela parte hartzeko joera duten etorkinen artean.

Parte hartze sozial eta politikoa modu desberdinean izaten da. Elkarteen kasuan, nagusiki hezkuntza, kultura eta kirol elkarteetan parte hartzen dut, eta neurri txikiagoan, etorkinen talde informaletan eta erakunde erlijiosoetan.

Parte hartze handiagoa dago orotariko eta askotariko elkarte sareetan (hezkuntza, kultura eta kirola); horrek eragin positiboa izan dezake elkarte horietan parte hartzen duten pertsonen harreman sarean eta kapital sozialean. Argudio hori indartzen da integrazioaren pertzepzio subjektiboari buruzko datuekin; izan ere, kirol, kultura edo hezkuntza elkarteetan parte hartzen duten atzerritar jatorriko pertsonek integrazio-pertzepzio subjektibo handiagoa dute, etorkinen talde informaletan edo erakunde erlijiosoetan parte hartzen dutenekik alderatuta.

Erakunde sozial eta politikoei dagokienez, emaitzek erakusten dute etorkinek joera handiagoa dutela beren eskubideen eta interesen defentsa helburu duten erakundeetan parte hartzeko. Hala, parte hartzea handiagoa da etorkinei eta sindikatuei laguntzeko erakundeetan, eta txikiagoa auzo taldeetan eta alderdi politikoetan. Kasu horretan, ez dago korrelaziorik bereizketa horren eta integrazio pertzepzioaren artean. Hauteskundeei dagokienez, beste lan batzuek erakutsi dutenaren ildotik, parte hartzearen maila txikia da nazionalitate espainiarra duten jatorri atzerritarreko pertsonen artean. Parte hartze txikiago horrek, beren interesak agenda politikoan eta instituzionalean eragin txikiago izatea ekar dezake.

Profilei dagokionez, oro har, bi profil mota bereizten dira: batetik, etorkinen erakundeetan parte hartzen dutenena, eta, bestetik, aztertutako gainerako erakundeena. Etorkinen erakundeen edo etorkinei laguntzeko erakundeen kasuan, profilak lotura handiagoa du migrazio prozesuaren hasieran dauden etorkinekin, zailtasun ekonomikak dituztenekin, legezko egoera prekarioan daudenekin eta jatorri afrikarrekoak direnekin. Gainerako erakundeetan, aldeak badaude ere, profila erabat finkatuta dauden etorkinetan oinarritzen da nagusiki, ikasketa maila altuarekin, lege egoera onarekin, zailtasun ekonomiko txikiagoekin eta jatorri latinoamerikarrarekin. Laburbilduz, ikusten dugu etorkinen erakundeetan edo etorkinei laguntzeko erakundeetan parte hartzea premia eta laguntza egoeran dagoen etorkin baten profilarekin lotzen dela, eta gainerako erakundeen kasuan, berriz, finkatuta dagoen eta egoera sozioekonomiko hobea duen etorkina dela parte hartzen duena. Hauteskundeetan parte hartzearen kasuan, profila egoera sozioekonomiko hobean eta finkatuta dagoen etorkin batekin ere lotzen da.

Lan honen hasierako ideiara itzuliz, parte hartzea, gizartearen eta sistema politikoaren funtsezko elementu demokratikoa da. Immigrazioaren kasuan, gainera, faktore garrantzitsua da integrazio prozesuan, eta lan honetan berretsi egin dugu parte hartzearen eta integrazioaren arteko lotura hori. Gainera, migrazio prozesuaren eta parte hartzearen arteko harremanari esker, egiaztatu ahal izan dugu, migrazio etaparen arabera, parte hartze mota alda daitekeela; hasierako fasean parte hartzea premien eta eskubideen babesarekin lotutako auzira bideratzen da; finkatze fasean, aldiz, integrazio politiko eta sozial handiagoari lotutako parte hartze orokorrago batera bideratzen da. Ildo horretan, emaitza hauek mahai gainean jartzen dute integrazio politiken esparruan partaidetza politikei pisu espezifikoa emateko beharra, parte hartzearen eta integrazio politikoaren dimentsioak kontuan hartuta.

Azkenik, etnokulturalki askotarikoa den euskal gizartearen kohesio sozialaren ikuspegitik, garrantzitsua da, agenda politikoan eta erabakitzeko guneetan, atzerritar jatorriko pertsonen interes espezifikoek lekua izatea. Besteak beste, atzerritartasunari buruzko legeria, herritartasunari lotutako arazo legalak, diskriminazio mota desberdinak (arraza, jatorri erlijio, instituzionala, lanekoa) edo, bereziki, haiei eragiten dieten hauskortasun eta prekarietate sozialak dira, atzerritar jatorrikoak izateagatik, jasaten dituzten berezko arazoetariko batzuk.

# IV. ATALA

# Mendebaldeko demokrazia(k) aztertzeko metodologiak eta esparru epistemologikoak

## Transdukzioko estrategietarako metodologiak[[31]](#footnote-31)

Tomás R. Villasante

CREASVI Fundazioa, CIMAS Sarea, GT CLACSO Partaidetzazko Prozesuak eta Metodologiak, Sentitu-pentsatu Sarea

Madrilgo Unibertsitate Complutenseko ohorezko irakaslea

**LABURPENA:** Hasierako ataletan, duela 50 bat urtetik hona gizarte zientzietan izan diren hainbat eztabaidaren gaineko berrikusketa egingo dugu, egile askoren aipamenak bilduta: 68ko maiatzetik hasi, eta, besteak beste, lehian zeuden marxismoak, sozio-analisia, analisi instituzionala, konstrukzionismoaren eztabaidak, ekarpen feministak eta jakintzen ekologia. Testuaren azken zatian soziopraxia azaltzen da (azken 30 urteetan eraikia), ekarpen horien artean egiten ari garen artikulazio gisa, ez bakarrik ikuspegi horietatik ikasitakoa aplikatuz, baizik eta gailu praktiko berriak planteatuz. Era horretara, erakutsi nahi dugu nola egin sareetan, prozesuetan eta mugimenduetan egiten dugun urrats edo “jauzi transduktibo” bakoitza.

**Historia eta kritika metodologiko apur bat**

Gizarte-zientzietan aspaldikoa da partaidetzazko metodologiei buruzko eztabaida. Eztabaida hori premiazkoagoa bihurtu du, ordea, une honetan hainbat krisi elkartu izanak: ekologia- eta osasun-krisi globalizatuek, ekonomia- eta enplegu-krisiak, demokrazia formalen krisiak eta populismoen berragerpenak, baina baita gizarte-zientzien eta partaidetzazko metodologien erabilgarritasunari buruzko krisiak berak ere.

Duela 40 edo 30 urte, fedea «historian» edo «ikerketa (ekintza) parte-hartzaileetan» jartzen zuten “basismoan” oinarritutako militantzia molde aktibistak ziren nagusi, soziologia, antropologia, psikologia… konbentzionalen gainetik. Urte haietan leku handia zuten boluntarismoak, esperimentazioak, autokritikak eta baita oinarrizko zenbait ekarpenek ere. Ekarpen horiek paradigma berrietatik, konplexutasunetik, gizarte konstrukzionismoetatik eta abarretatik berrazter litezke gaur egun.

Georges Lapassadek honako adierazpen hauek egin zituen 1968ko matxinada ospetsuaren ondoren: «...1968ko martxoaren 22ko egun hori sonatua izango da, egun horretan abiatu baitzen egiazki Maiatzeko Iraultza. Martxoaren 22ko gertaera horrek, gure tesiak berretsi eta ezereztu egiten ditu aldi berean; berretsi, Nanterreko ikasleentzat egun horretako ekintza jauntxoen diktaduraren gune nagusia zen Batzar Aretoa okupatzea izan zelako, dekanoak bere inguruan zituela erakunde osoaren botere guztiak bidegabeki zituzten katedren titularrak (oraindik ere hala dituzte). Berebiziko eragin sinbolikoa izandako ekimen miresgarri hori asmakuntza kolektibo baten ondorio izan zen. Beharbada zehaztu beharra dago, Daniel Cohn Benditek (haren adimen politikoak markatu zuen matxinada-aldi osoa) ez zuela Nanterreko «Dorre» administratiboa okupatzerik nahi; horren ordez, soziologiako departamentua okupatzea proposatzen zuen. Baina haren burkideak, sen iraultzaile sendokoak izaki, jabetu ziren irakasleak baino harago heltzeko gai zirela, Nanterre eurena zela,… Arratsalde hartan Rene Lorauk oraindik ere pentsatzen zuen Daniel Cohn Bendit eta haren lagunak «erakundeen azterketarako taldera» agertu ez izana, eta ondoren «Dorrean» era aktiboan eta matxinoan parte hartu izana, analisia baztertu eta “ekintzara pasatze” bat besterik ez zela izan. Oker zegoen. Ondorengo egunetan ulertu zuen egiazko analisia okupazio-ekintza bera izan zela. Egiazko eraginkortasuna zetzan unibertsitateko agintaritzaren leku sakratu eta itxietan eginiko esku-hartzearen eraginkortasun sinbolikoan. Labur esanda, ekintza eredugarria analisia baino egiazkoagoa gertatu zen, eta mundua aldatu zutenak ez ziren erakundearen analistak izan, martxoaren 22ko militanteek gidatutako ikasleak baizik. Izan ere, militante horiek beren soziologiako irakasleek baino hobeki ezagutzen zituzten Marx, Bakunin, Lenin eta Rosa Luxemburg, baina batez ere ongi zekiten haien ideiak garaian praktikan nola jarri… Bai, halaxe da, psikologoa kultur jazarpenaren eragile da. Ospe handiko mintegi horiek, sarritan, gizarte-kontrolerako enpresak besterik ez dira… Adi ibili behar da lantegietako medikuekin, psikiatrekin, eta, oro har, gure gizartean hurkoari lagundu, entzun, ulertu eta are, «sendatzeko» lana bere egiten duten horiekin guztiekin.

«Azken hitz bat talde murriztuen gaineko esperientzia praktikoei dagokienez. Oro har, behaketa arruntak taldeen arazoei buruz erakusten digunari egin behar diogu jaramon, psikologia esperimental ororen printzipioari, alegia. Printzipio horren arabera, behatutako eta laborategietan manipulatutako gizakiak objektu bihurtzen dira beste gizaki batzuentzat. Gizakia ikerketa eta saiakuntzetarako gai gisa tratatzea, bide arriskutsua da; galbidera eraman dezake gizatasuna. Horixe iragartzen digute dagoeneko menderakuntzarako enpresa totalitarioek… Hala, maiatz hartatik aurrera ez zen ezertxo ere geldituko guk 1962tik hedatu genuen psikosoziologia politiko hartatik (Royaumonten Solasaldia eta Eztabaida)… Soziologiako ikasleak beren irakasleak baino lehenago jabetu ziren… Izatez, soziologia ofiziala (Ekintzaren, Antolakundeen edo Kontsentsuaren soziologia) maiatza baino aurreragotik ere hilda zegoen dagoeneko Nanterreko soziologia departamentuan. Maiatzeko gertaerek guztiz ezereztu zuten: Nanterre 68k sozioanalisiaren amaiera ekarri zuen, eta Marxen Praxira itzultzea, ez besterik”.

Europa erdialdean mintegi hauek egiten ziren bitartean, Latinoamerikan, besteak beste, Orlando Fals Borda (Kolonbia) edo Rodrígues Brandâo (Brasil) gizarte-zientzialariek gizarte-zientzia konbentzionalek laborarien mugimenduentzat, eta, oro har, «herri» eraikuntzarentzat duten baliagarritasuna zuten eztabaidagai. PIE, Partaidetzazko Ikerketa Ekintza, alde batetik bestera zabaldu zen hirugarren mundua deiturikoan; indarrean ziren sistemekin kritikoak ziren gizarte-zientziak praktikan jartzea zen helburua eta oso eraginkorra izan zen baztertuta zeuden komunitate jakin batzuetan. Herritik zetorren orok akademiatik zetorrenak bezainbesteko balioa zuelako sinesmen basistak mundu osoan irauli zituen gizarte-zientziak. Intuiziozko artisau-lan hori Europan nola hartu zen iradokitzeko balio dezake PIEren Espainiako aitzindariak emaniko testigantzak. Paloma López de Ceballosek (1989) honako hau adierazi zuen:

«Orduan, ezusteko atsegin bat jaso nuen: ikerketa partekatu honek balio zientifikoa zuen itxura guztien arabera. Londresko Unibertsitateko *London School of Economics* eskolak eta Sorbonako Goi Ikasketetako Eskolak, Kultur Antropologiako eta/edo Soziologiako Lizentziatura eta Masterra egin ordez, argitaratuta genituen liburuak baliozkotzeko eskaintza egin ziguten. Parisko Sorbona aukeratu nuen, hurbiltasun kulturalagatik, eta uda iristean, *British Museum-*era joan nintzen hango dokumentazio zoragarriaz baliatzera. H. Desroche nire ikerketaren zuzendariak eta haren lankideek nire ezagutzari buruzko ahozko azterketa osagarri bat egin ostean, Sorbonako Goi Ikasketen buruak zuzenean onartu ninduen doktoretzako bigarren urtean.

Ikerketek egiaztapen berriak ekarri zituzten: 1. Oso molde frantsesean deskubritu nuen edozein ikerketatan *argitaragabea* eta *logikoa* kategoriek duten garrantzia. 2. Ildo beretik, Singapurren abiatutako gauza bat ikasi nuen: nire intuizioak deseraikitzen eta garapen logikoen arabera birmoldatzen. 3. Ikerketan trebatu nintzen, maila zientifikorik gorenean praktikatutako artisaugintza gisa ulerturik ikerketa. Levi Straussek ahaidetasunari buruzko bere konbinazio matematiko ospetsuak eraikitzeko, familiako pertsona bakoitzaren egoera papertxoetan idazten zuen eta sabaitik eskegitzen zituen papertxook; gero, hariz lotzen zituen bata bestearekin, amaraun moduko bat eratuz. Pierre Bordieuk Aljeriako mitoen esanahia deskubritu zuen, bat zetozen kategoriak launaka jarrita lau zirkulu biratzaile kontzentrikotan… Eta, ikerketa artisaugintza dela behin betikoz frogatu zen, Pabeko laborari taldeek haien berezko keinuak eta nekazaritzako lanetan darabilten mendeetako ezagutza ikertu zituztenean eta kexu garratza agertu zutenean Frantziako Ikerketa Zientifikoko Zentro Nazionaleko ikertzaile talde batek haien aurkikuntzak “lapurtu” eta argitaratu zituelako».

Mendebaldeko gizarte-zientziei egiten zitzaien kritikaren hirugarren iturria marxismoetatik zetorren. Partaidetzazko metodologietan, «txinoek» esaterako, «masen ildoan» jartzen zuten azpimarra; hau da, «herri-masaren» esperientziatik ikasteari ematen zioten garrantzia. Beste modu batera esanda, ezagutzaren ekuazioa praktika-kontzientzia-praktika, edo materia-kontzientzia-materia zen. «Nondik datoz ideia zuzenak?» idatzian, (1963ko maiatza), Maok honela laburbildu zuen:

«Praktikaren proba egin ondoren, jendeak jauzi bat egingo du ezagutzan; jauzi hori aurrekoa baino are garrantzitsuagoa da. Izan ere, bigarren jauziaren bitartez soilik froga daiteke ezagutzaren lehen jauzia zuzena edo akastuna zen; hots, gogoeta objektiboan zehar sortutako ideiak, teoriak, norabideak, plangintzak eta ebazpenak zuzenak ala akastunak ziren. Ez dago beste metodorik egia ziurtatzeko. Langileriak munduari buruz duen ezagutzaren xede bakarra hura eraldatzea da. Askotan, ezagutza zuzena soilik lor daiteke materiatik kontzientziara eta kontzientziatik materiara, hau da, praktikatik ezagutzara eta ezagutzatik praktikara daraman prozesua behin eta berriz errepikatuz. Honetan datza Marxen ezagutzaren teoria; ezagutzaren teoria materialista dialektikoa da.

Gure burkideetako askok oraindik ez dute ulertzen ezagutzaren teoria hori. Beren ideiak, iritziak, norabideak, metodoak, plangintzak, ondorioak, hitzaldi joriak eta artikulu luzeak nondik datozen galdetzen zaienean, arrotz egiten zaie galdera, eta ez dute erantzuten jakiten. Ulergaitzak egiten zaizkie ohiko bizimoduan maiz gertatzen diren jauziak, non materia kontzientzia bilaka baitaiteke eta kontzientzia materia».

Aurrerago, Adolfo Sánchez Vázquezek (1987) askotariko marxismoen balantze eguneratu eta kritikoago bat egin zuen, Antonio Gramscik «praxiaren filosofiaz» duen jarrera zabalduz:

«Bistakoa denez, egungo marxismoan joera bat baino gehiago daude. Honako hauetan bat egiten dute guztiek: Marxi egiten dizkioten aipamenetan, eta Marxen pentsamenduaren alderdiren bat azpimarratzean –modu egokian, deformatuta edo hura absolututzat hartuz–. Lehenik eta behin, bada objektibista den joera bat, neurri batean ekonomizista ere badena; Bigarren Internazionaleraino atzera egiten du, Hirugarrenean jarraitzen du, eta bukatzeko egungo marxismo sobietarrean egonkortzen da. Joera horrek garapenerako faktore objektiboak, Marxek egiazki adierazitakoak, absolututzat jotzen ditu, baina haien mesedetan sakrifikatzen du jarduera subjektiboa, praktikoa. Arlo filosofikoan Engelsen, Anti-Dühringen eta Leninen materialismoak eta enpirokritizismoak elikatzen dute, eta, batez ere, dialektikaren lege unibertsalen (naturaren dialektikarena barne) kosifikazio estalinistak. Historia horien aplikaziorako eremu espezifikoa litzateke. Bigarren norabide bat agertuko da hogeita hamarreko hamarkadan, Marxen 1844ko Eskuizkribuak argitaratzean, 50eko eta 60ko hamarkadetan loratuko diren interpretazio “humanistetaraino” iraungo du, eta gaur egunera arte iritsiko da; absolututzat joko du Marxen pentsamenduaren osagai ideologikoa (humanista), haren izaera zientifikoaren eta, neurri batean, klase-eduki iraultzailearen bizkar bada ere. Hirugarren joera batek alde batera utziko ditu aurreko bi joeretako arazo ontologiko eta antropologikoak, eta Marxen irakurketa epistemologikoan jarriko du arreta. Marxismoa bere “zientifikotasunak” definituko du batez ere, eta, ondorioz, “praktika teoriko” beregaina jarriko da erdigunean. Teoria eta benetako praktika bereizi egingo dira, eta alderdi ideologikoa alderdi zientifikotik aldenduko da horrela. Horixe da Althusserrek eta haren jarraitzaileek bultzatuko duten jarrera, eta 60ko hamarkadan Europako mendebaldeko herrietara eta Latinoamerikara zabalduko da haren eragina. Hiru joera horiek Marxen pentsamenduaren alderdi batzuekin duten lotura ukaezina bada ere, lehen planoan jartzean, hurrenez hurren, arazo ontologikoak, ideologikoak (zentzu humanistan betiere), edo epistemologikoak, ahaztu edo bigarren planora alboratzen dute gure ustez funtsezkoa den zerbait: praxia jarduera teoriko eta praktiko subjektibo eta objektibo moduan. Horixe ekartzen du lehen planora hain zuzen ere “praxiaren filosofia” deitu dugun joera horrek, eta gure ustez horixe da Marxen pentsamenduaren oinarria sakonen aztertzen duena».

**Goranzko sistemak eta konplexutasuna**

Gure gizarte-zientzietan eragin handia duten bi metodologok dei esplizitua egingo dute berriz ere sozio-analisia sakoneko norabide modura praktikatzeko, uste baitute gainerako metodologiak sozio-analisiaren «tresna» edo «endekapen» hutsak direla. Baina, egia esan, haien ikerketa bikainek inoiz ez zuten lortu partaidetzazko metodologia hauen nondik norakoa argitzea eta gomendio horiei erantzungo zieten bitartekoak eta artikulazioak sortzea. Hona Pierre Bordieu-ren (1980-1991) planteamenduak:

«Laburbilduz, lan zientifikoan eta horrek sortu nahi dituen praktiken teorian teoria bat sartu beharra dago –ez baitugu esperientzia teorikoaren bidez soilik aurkituko– indigena izateari buruz; hau da, teoria bat azalduko duena zer den «ezjakintasun jakituna» harremana, berehalako ulermena ahalbidetzen duen arren, bere hartan itsua dena, baina, hala ere, munduarekiko harreman praktikoa definitzen duena… Jokoan dagoena egiazki honako hau da: objektibatzen duenak zenbateraino onartzen duen bere objektibatze jardunean kateatuta gelditzea… Baina seguruenik, praktikaren logikan, logika aurrelogikoaren pentsamolde bereizgarrienak hautematea eragozten zidaten azken oztopoak ez nituzkeen saihestuko, baldin eta, zundaketak egiten dituen institutu batek 1975ean galdekatu zituen frantziar batzuek beren politikariei buruz ematen zituzten iritzietan logika “basati” hori, berriz ere ustekabean, familiaren ingurumarian bertan aurkitu izan ez banu… Mota horretako eragiketa askotan, ohiko pentsaera gidatuak, aurrelogiko deituriko pentsamendu guztiek bezala, hau da, pentsamendu praktikoak bezala, aurkaritzaz “aurkakotasun sentimendu” hutsagatik jokatzen duela deskubritzea, eta funtsezko bereizte modu horrek ekarriko duela, adibidez, zenbat erlazio praktiko ezartzen diren hainbat aurkakotasun ematera termino berberari… Azken adibide hori, besteak bezalaxe, ez dut jarri soziologiaren zailtasun partikularrak (errealak direnak) edo soziologoaren meritu partikularrak ikusarazteko edo balioesteko, baizik eta sentiarazteko, edo praktikak dakarren ulermenarekin hobeki ulertarazteko, egiazko lan soziologiko oro, sozio-analisi bat dela ezinbestean, eta haren emaitza, aldi berean, beste sozio-analisi baterako tresna izan dadin ahalegintzeko».

Jesús Ibáñezek (1988) batez ere alderdi kualitatiboa garatu zuen bere lanetan, baina alderdi kuantitatiboa, kualitatiboa eta dialektikoa (sozio-analisia) artikulatzen saiatu zen konplexutasunaren kritikari erantzuteko xedez:

«Von Foersterrek (Von Foerster, 1960) ordena sortzeko hiru modu bereizten ditu: ordenatik abiatzen dena –mekanikotasuna–, sistema dinamikoetan edo sinpletasun antolatukoetan; desordenetik abiatzen dena –erregulartasuna–, sistema estokastikoetan edo antolatu gabeko konplexutasunekoetan; eta, zaratatik abiatzen dena –sormena–, sistema linguistikoetan eta konplexutasun antolatukoetan… Gizarte-efektuaren genotipoak (zer egiten den) erakundeak dira: legearen barruan aukeratzeko gailuak dira. Subjektu bakoitzaren euskarria espazioa/denbora soziala ildaskatzen duen sare bat da: espazio ildaskatu bat kate bertikal finko baten (organigramen edo kidetzen kateak) eta bilbe horizontal aldakor baten (soziogramen edo kidetzen bilbeen) arteko gurutzaketa da. Baina sare horiek etengabe gainezkatzen eta eraldatzen dira; mugimendu instituzionalek eratutako egoerak zartatzen dituzte. Erakunde bat ezin da testuingurutik at aztertu: egoeraren azterketa instituzionalak (sozio-analisiak) bakarrik eman dezake prozesu instituzionalei buruzko informazioa (Lourau, 1970)… Ongi eginda badaude, inkesta *etic* da: bikaina, kuantitatiboa, klasikoa; eztabaida taldea, aldiz, *emic* da: generatiboa (formazioaren berri ematen du), kualitatiboa (alabaina, ezaugarrien eduki positiboa ezaugarrien arteko ezberdintasun eta antzekotasunen negatibotasunean galtzen da), erlatibista (ikertzaileak bere kontratransferentzia aztertzen du, baina taldetik kanpo dago); sozio-analisia *etic-emic* da, generatiboa (produkzioaren berri ematen du), kualitatiboa (bizitako tasunen eduki positiboa berreskuratzen du), erreflexiboa da (ikertzailea taldean integratzen da). Ikerketa sozialeko teknika guztiak sozio-analisiaren endekapentzat har ditzakegu. Sozio-analisiak testuinguru existentzial osoa (gizarte-efektua) eta testuinguru konbentzional guztia hartzen ditu».

Zientzietan, oro har, eta gizarte-zientzietan bereziki, eztabaida hori E. Fox Kellerrek eta Barnet Pearcek Von Glaserfeldkin nolabaiteko gizarte-konstruktibismo eta konstrukzionismo batzuen harira izandako eztabaida batean laburbil dezakegu.

«Irekita uzten dut nire galdera, eta Von Glasersfeld irakaslea gonbidatu nahi nuke norabide honetan esploratzera: zein dira kognizioaren, ezagutzen helburuak? Norenak dira asmoak, nola bihurtzen dira asmo horiek egokitzapen, eta norentzat egokitzen dira?...

Iruditzen zait ezagutza zientifikoaren dimentsio argi bat izaten hasi dena kanpoan uzten ari garela; ezagutzaz ari naiz, munduan esku-hartzeko ezagutzaz, alegia. Zientzia modernoaren helburuak eta asmoak inoiz ez dira irudikatzaile hutsak izan; aitzitik, esku-hartzeko helburu sorta batekin artikulatu ziren.

Pearce: “Argudiatu nahi dut modu zabalagoan eta barne hartzaileagoan dugula besteen beharra, baina hori egin aurretik galdetu nahi dizut zure interesa kognitibo eta indibidual moduan hartzen badut karakterizazio hori baliagarria iruditzen zaizun ala ez”.

Von Glasersfeld: “Bai, jakintzaz ari da, ez beste ezertaz”.

Pearce: “Orduan, horrek konstruktibismo sozialaren eta konstrukzionismo sozialaren artean bereizten laguntzen dit”…

Hori horrela, iradoki nahi nuke zibernetikaren erabileran urrats bat gehiago eman litekeela. Ezagutza autorregulazio gisa ulertzeaz gainera (nork bere burua bere funtzio kognitiboak –eragiketazkoak– behatuz begiratzea), zer gertatuko litzateke egoera horri testuinguru sozialak lehenagokotzat jotzen dituen ikuspegi batetik begiratuko bagenio, edo gerta daitezkeen eragiketa motei eta lor daitezkeen helburuei aurrez ezartzen dituztela iritziko bagenie?»…

Pearce: «Denok bat gatoz, lehenik, hizkuntzak mundua eraiki eta ez «irudikatu» egiten duela esatean. Bat gatoz mundua irudikapenaren aurretik den bezala irudikatzea ezinezkoa dela esaten dugunean, hizkuntzak egiaz alderdi eratzailea baitauka…

Paradigma berriko guztiok batzen gaituen komunikazioaren bigarren ezaugarria da hizkuntzaren funtzio nagusia gizakien mundua eraikitzea dela, mezuak leku batetik bestera transmititzeaz harago. Komunikazioa, beraz, prozesu eraikitzaile bilakatzen da, ez mezuak edo ideiak transmititzeko bide huts, ez eta kanpoko munduaren irudi ere.

Adostasuneko hirugarren puntua da komunikazioa lehen mailako gizarte-prozesua dela. Prigoginek adierazi zuen bezala, paradigma berriko zientzialariek naturarekin harremanean jartzeko bidetzat hartzen dute beren lana. Gizarte-zientziak beren burua ikertzailetzat izendatzen duten gizabanako talde baten eta subjektu deituriko beste batzuen arteko komunikaziotzat hartzen dira. Horrelako topaketak komunikazio-gertaeratzat hartzen dira, eta ez informazioaren transmisio soiltzat…

Nire laugarren puntuak, ordea, albo batera uzten du kontsentsuaren erosotasun eremua: … paradigma berriaren barruan bi jarrera daude komunikazioaren izaerari dagokionez: bata hizkuntzan zentratzen da, eta bestea jardueretan, jarduera horiek eraikuntzarako bitarteko gisa hartuz… (Azken) jarrera horrek dio gizarte-jardueretan murgilduta bizi garela, hizkuntza gure munduetan dagoela, baina hizkuntza ez dela mundu horien parametroa. Zehazkiago, haren «zati» bat da, osotasunean eragiten duen heinean, baina ez du osotasun horrekin bat egiten; ez da osotasuna. Ikuspegi horri konstrukzionismo soziala deitzen diot. … Estatu Batuetako pragmatistetan oinarritzen da batez ere; William James, John Dewey eta George Herbert Meadengan. Wittgensteinen azken garaiko lanak ere aintzat hartzen ditu, eta batez ere hizkuntz jolasetan jartzen du azpimarra, arauak jardueratik beretik ez direla bereizten nabarmenduz. Konstrukzionismo sozialaren hirugarren euskarria Sistemen Teoria da. Sistemen teorian sartzen dira Gregory Bateson eta sistemikoki pentsatzeko duen gaitasun zoragarria, eta Ludwig von Bertalanffy eta sistemez pentsatzeko duen gaitasun zoragarria –bata eta bestea ez baitira gauza bera–.»

Eta Tomas Ibañezek, oraintsuago (2003), gogorarazten digu konstrukzionismo sozialetan ere autokritika batzuk egin beharra dagoela «diskurtsiboa ez denaren» gabeziari dagokionez (gorputza, erakundeak, teknologiak, eta abar) eta zeregin sozial horren guztiaren ondorio diren praktika eta politiken inguruan.

«Egia esan, ez da argudiorik falta gizarte-konstrukzionismoaren gaur egungo mugak modu kritikoan aztertzeko, eta horri dagokionez, bi argudio-lerro nabarmendu nahi nituzke.

Lehenbizikoak gizarte-konstrukzionismoak hizkuntzaren garrantzi ukaezinean jarri zuen enfasiarekin du zerikusia, baita desnaturalizatzea, desesentzializatzea eta gizabanakoaren ustezko “barnekotasuna” erauzteko komeni ziren entitate eta fenomeno psikologiko batzuen izaera diskurtsiboan jarritakoarekin ere. Formulazio soziokonstrukzionista batzuek nolabait ere hizkuntza-idealismoa egozteko bidea eman badezakete ere, ez dut uste hori analisi konstrukzionista gehienetara orokortu daitekeenik, ezta arazo garrantzitsua denik ere. Arazoaren muina da, diskurtsiboak ez diren jardunbideen eremuari (oso eremu zabala) ez zaiola diskurtsibitatearen esparruari halabeharrez eman zaion bezainbesteko garrantzia eman. Ondorioak funtsean linguistikoak ez diren bitartekoen bidez eragiten dituzten objektuak albo batera utzi dira, horien artean gorputza, teknologia jakin batzuk, eta baita gizarte-egitura eta gizarte-erakundeak ere.

Bigarren argudio-lerroak zerikusia du soziokonstrukzionismoak bere aurreusteetatik ondorio politiko esplizituak ateratzeko duen ezintasunarekin, edo agian oztopoekin, eta maila teorikoan eta praktikoan gure gizarte-ereduak gizaki gehienei ezartzen dizkien bizi-baldintza jasanezinekin eta bestelako mundu bat eraikitzeko premia saihestezinarekin bat letorkeen esku-hartzea garatzearekin.»

**Ikuspuntu feminista berriak**

“Balorerik gabeko eta aztergaiarekiko neutrala eta axolagabea den ikerketaren postulatua partzialtasun kontzientearekin ordeztu behar da. Hori aztergaiarekin partzialki identifikatuz erdiesten da.

1. Ordeztu egin behar da ikertzailearen eta aztergaiaren arteko goitik beherako lotura, goitik beherako ikuspegia behetik gorakoarekin, ikerketa zientifikoa eta etiko-politikoa aplikatzeko.
2. Ordeztu egin behar da begira dagoen ezagutza kontenplaziozko eta ez parte-hartzailea, gizon-emakumeen bizi-baldintzen aldeko ekintza, mugimendu eta borroketan modu aktiboan parte-hartzearekin.
3. Ekintza eta gizarte-borroketan parte-hartzeak eta ikerketa-prozesu horietan txertatzeak esan nahi du, halaber, *statu quo*a bera aldatzea ikerketa zientifikoaren abiapuntu bilakatuko dela. Ikuspegi honen leloa honako hau izan liteke: zerbait nahi baduzu, zerbait hori aldatu egin beharko duzu.
4. Ikerketa-prozesuak kontzientzia hartzeko prozesu bilakatu behar du, bai aztergaiei dagokienez, eta baita aztertutako lagunei dagokienez ere, hau da, ikerketak zapalketaren baldintzak aztertzetik abiatu behar du, aztertutako lagunen esku uzteko bere bizi-kalitatea hobetzeko behar beste tresna.
5. Azken batean, norbanakoaren historia sozialaz lagunduta joan behar du, bere bazterketa- eta zapalketa-egoera zorrotz aztertzeko”.

(Mies eta Shiva, 1993: 59-83).

Gizarte-mugimenduen artean, Evelyn Fox Kéllerrek, bulkada politiko feministek bere planteamenduetan izan duten eragina azpimarratzen du. Horregatik (adibide gisa) mugimendu hauek zientziaren bortizkeriari egiten dioten kritika eta «botere sortzaileari» egiten dizkioten ekarpenak hartu ditugu:

«Ni neu zorretan nago teoria feministarekin... Teoria feminista bulkada politiko batetik sortutako ekimen intelektuala da. Bulkada politikoaren helburua zen genero-markak eta hertsadurak diskurtso barruko sistema gisa zalantzan jartzea. Eta bulkada politiko horrek bide eman zion generoak nola lan egiten duen ulertzea helburu duen programa intelektualari…

Beraz, teoria feministaren helburua da, gizarte-esparruan, eta esparru kognitibo eta sinbolikoan generoak egiten duen lana aztertu eta deseraikitzea. Teoria feminista lupa bat zen, eta munduari begiratzen zion genero-markak non zeuden edo non lan egiten zuten identifikatu eta ikusteko helburuarekin, ondoren iraultzeko. Lan horretatik hainbat aldiz honako lelo honekin deskribatu izan den metodoa eratorri zen: “Politikoa dena pertsonala da eta pertsonala dena politikoa da”. “Politikoa den horren elementu pertsonalak” eta “pertsonala den horren elementu politikoak” sistematikoki identifikatzen eta agerian uzten saiatu zen, objektiboa den horren dimentsio ezkutu eta isila; afektiboa den horren dimentsio arrazionala eta arrazionala den horren dimentsio afektiboak.

Maria Miresek (1993) zientziaren bortizkeria salatu du, teorikoa eta praktikoa den horri buruz egiten duen definizio eta banaketa, zientzia berri batean «subjektu-subjektuaren arteko elkarrekikotasuna» aldarrikatzeko:

«Bioetikan espezialista direnentzat teknologia genetikoak eta ugalketa-teknologiak planteatzen duten arazoa, definizio-kontua baino ez da. Zientzialariaren bortizkeria definitzeko boterean datza batez ere. Bortizkeria zuzena egiturazko bortizkeria bilakatu da, itxura batean garbia eta aratza...

“Banatu eta irabaziko duzu” hautazko logika hori bera aplikatzen zaio oinarrizko ikerketaren eta aplikatutako ikerketaren edo ikerketako emaitzak aplikatzearen arteko bereizketari. Funtsezko edo oinarrizko ikerketa ez da, ikuspegi moraletik, aplikatua baino hobea edo aratzagoa, oinarrizko ikerketan onartuta baldin badago tabu guztiak urratzea, gizartean oro har indarrean dauden irizpide moralak alde batera uztea. Beste horrenbeste gertatuko da ikerketa horren emaitzak aplikatzerakoan. Ez dago beste irtenbiderik; patriarka berrien paradigmaren arabera: egin daitekeena, egin egingo da...

Aipatutako etika-batzordeetan inoiz ukitzen ez den tabua da zientziaren eta indarraren, zientziaren eta militarismoaren, zientziaren eta patriarkatuaren arteko sakoneko uztarketa ez-morala.

Zientzialariak bere buruari egingo ez liokeen hori, ez lioke beste inolako izakiri egin behar...

Zientzia berri horretan erdigunean egon beharko luke subjektuaren eta subjektuaren arteko elkarrekikotasun printzipioak. Horrek esan nahi du aztergaia izaki biziduntzat hartuko dela berriro, bere duintasun/arima eta subjektibotasun propioa dituena. Zientzia berriak ez luke inoiz ahaztu beharko naturako atal bat garela, gorputz bat daukagula, Ama Lurraren baitakoak garela, emakumearengandik jaiotzen garela, eta hil egiten garela...

Itxaropenerako bide ematen du feministen artean sortu eta gaur egun garatzen jarraitzen duten zientziaren kritika erradikalak, hainbat gizon bultzatu izana haiei buruz gogoeta egitera. Bai eta Gizon Zuriaren irudi patriarkalari buruz ere, Mendebaldeko zibilizazioko kultur heroia, eta batez ere, berezko zientzialaria, konplizitate maskulinoarekin batera esparru militarrean, politikan eta ekonomian... hainbat gerra eta hondamendi pairarazi diguna».

Vandana Shivak (1995) subjektua-subjektua harremanaren ikuspuntuari «kognizio altuagoko» maila eman dio, guztiak baikaude dialektika berean atzituta:

«Ezin dira egiatan maskulinoa eta femeninoa bereiztu, pertsona naturarengandik. Purusha Prakritirengandik. Desberdinak diren arren, banaezin eusten diote batasun dialektikoan, izate baten bi aldeek bezala”.

Horrela, printzipio femeninoa berreskuratzea kategoria ez-patriarkalarekin lotzen da, generorik gabea, ez-bortizkeria sortzailearekin, edo «botere sortzailea bakean», Tagorek zuhaitzari egindako otoitzean adierazi bezala...

Printzipio femeninoa berreskuratzea erantzutea da, ez bakarrik emakumeek, baizik eta naturak eta mendebaldekoak ez diren kulturek ere pairatzen dituzten menpekotasun eta gabezia anitzei emandako erantzuna hain zuzen. Susperraldi ekonomikoa eta naturaren askapena irudikatzen dituzte, emakumearen askapena eta gizonarena. Izan ere, natura eta emakumea menpean hartuta, uko egin dio bere gizatasun propioari. Ashis Nandyk dio esklaboaren ikuspegia hautatu behar dugula, ez bakarrik zapalduta dagoelako, kognizio-maila altuagoa irudikatzen duelako baizik, ezinbestean jotzen baitu nagusia gizakitzat. Aldiz, nagusiaren kognizioan esklaboa «gauza» bat den heinean, bazterrean utzi beharra dauka. Beraz, askapenak kolonizatuan hasi behar du eta kolonizatzailean bukatu. Gandhik bere bizimoduarekin garbi adierazi zuen bezala, askatasuna banaezina da, ez bere ohiko adieran bakarrik, hau da, munduko zapalduak bat diren horretan, baizik eta ezohikoa den beste adiera batean ere bai, alegia, zapaltzailea bera ere, zapalketaren kulturan atzituta dagoen horretan.

**Ikerketa-ekintza eta jakintzen ekologiari buruzko autokritikak**

Boaventura S. Santosekin izandako eztabaidan Brasilgo Hezkuntza Sail berriaren aurrean erabili zituen argudioei eutsi behar zaie. Garai hartan Tarso Genro zegoen ministerioan (2004). Arreta berezia jarri zuen «ikerketa-ekintzan» eta «ikerketa komunitarioan», baina batez ere «jakintzen ekologian» eta «zientzia-tailerretan» «bidegabekeria kognitiboari» aurre egiteko.

«Ikerketa-ekintza eta jakintzen ekologia unibertsitatea legitimatzen duten esparruak dira, hedapenetik harago baitoaz, ikerketaren eta prestakuntzaren eremuan unibertsitatearen maila berean ari baitira. Ikerketa-ekintza ikerketa-proiektuak definitzean eta modu parte‑hartzailean gauzatzean datza. Horretarako, komunitateak eta gizarte-erakundeak sartzen dituzte ikerketako emaitzen bidez konponketa erraztu dezaketen arazoetan. Ikerketa-ekintzan gizartearen interesak ikertzaileen interesekin artikulatuta daude, eta jakintza zientifikoaren ekoizpena estu lotuta joaten da ezagutza teknikoa eta espezializatua merkataritza-bidetik beren zerbitzura jartzeko ahalmenik ez duten gizarte-taldeen beharrak asetzearekin. Ikerketa-ekintza ez dagokio gizarte-zientzien alorrari bakarrik, eta, oro har, ez da lehentasuna izan unibertsitatearentzat. Nolanahi ere, tradizio handia du Latinoamerikan, 1960-1970 urteetan indartsuagoa izan bazen ere. Hedapen-jarduerekin gertatzen den bezala, ikerketa-ekintzari eman behar zaion zentraltasun berri hori goi-mailako hezkuntzaren transnazionalizazioaren ondorioa da, unibertsitatea kapitalismo globalaren zerbitzura dagoen ikerketa- eta ekintza-zentro bihurtzeko proiektua baitakar. Hemen ere funtzionaltasunaren aurkako borroka unibertsitatearen erabilgarritasun soziala sozialki markatuko duen aukera eraikiz baino ez da egingarri, eta erabilgarritasun hori modu kontra-hegemonikoan formulatuta.

Jakintzen ekologia ikerketa-ekintzan sakontzeko modu bat da. Unibertsitatearen baitan iraultza epistemologikoa eskatzen duen zerbait da; beraz, ezin da legez dekretatu. Erreformak horrelakoak erraztu eta sustatuko dituzten gune instituzionalak sortu baino ez du egin behar. Jakintzen ekologia da, nolabait esateko, aurkariarengana hedatzeko modu bat, unibertsitate kanpotik unibertsitate barrura. Unibertsitateak sortzen dituen jakintza zientifiko eta humanistikoen arteko elkarrizketak sustatzean datza, eta gizartean harat‑honat dabiltzan ezagutza laikoak, herritarrak, tradizionalak, hiritarrak, landa aldekoak, abarkadunak, kultura ez-mendebaldarretakoak (indigenak, afrikar jatorrikoak, eta abar) Euforia teknologikoarekin batera, gaur egun ez dago konfiantza epistemologikorik zientziarako, aurrerapen zientifiko batzuen ondorio makurrak gero eta ikusgarriagoak direlako eta zientzia modernoaren promesa sozial asko oraindik bete ez direlako. Sozialki antzematen hasi gara unibertsitatea ezagutza zientifikoan espezializatu dela eta ezagutza mota hori hartu duela ezagutza baliagarri bakartzat. Hori horrela eginda, ezagutza ez‑zientifiko handia deskalifikatzen eta suntsitzen lagundu zuen, eta baita, ezagutza modu horiek baino ez zituzten giza taldeak baztertzen ere. Esan nahi da, gizarte-bidegabekeriak bidegabekeria kognitiboa daukala bere baitan. Hau bereziki argi ikus daiteke maila globalean. Periferiako herrialdeak aberatsak dira ezagutza ez-zientifikoetan eta pobreak ezagutza zientifikoetan. Azken honetarako bidea zientzia ekonomikoaren eskutik egiten ari dira, baina honek haien harreman ereduak, ekonomiak, komunitate indigenak, nekazari(tza)-komunitateak eta ingurumena suntsitzen ditu.[[32]](#footnote-32)

Oso eite desberdinetan baina antzeko zerbait gertatzen da garapen zientifikoaren ingurumen- eta gizarte-inpaktu negatiboak deliberazio publikoan sartzen hasi diren herrialde zentraletan, ezagutza zientifikoari presioa egiten ari baitzaio beste ezagutza batzuekin aurrez aurre jar dadin: besteak beste, ezagutza laikoak, filosofikoak, zentzuzkoak eta erlijiosoak.. Aurrez aurre jartze horrek herritar aktibo kritikoak sustatzeko prozesuak dakartza.

Jakintzen ekologia jakintzen arteko beste bizikidetza aktiboa sustatzen duten praktiken multzoa da, elkarrizketa horretan guztiak aberastu daitezkeelakoan, jakintza zientifikoa barne,. Balioespen-ekintzen aukera zabala eskatzen du, bai ezagutza zientifikoari dagokionez, bai baliagarritzat jotzen diren beste ezagutza praktiko batzuei dagokienez ere, ikertzaileek, ikasleek eta herritarren taldeek partekatzen dutena. Unibertsitatea ezagutza-arteko gune publikoa bihurtzen duten komunitate epistemikoak sortzeko oinarri dira. Gune horietan herritarrek eta giza-taldeek parte har dezakete baina ez ikasle gisa soilik.

Ikerketa-ekintzak eta jakintzen ekologia birkokatze solidarioaren bila dabiltza unibertsitatea-gizartearekin harremanari dagokionez. Hori da “ zientzia tailerren” kasua (science shops) Ikerketa esperientziak eta 1970eko urteetako zientzialari eta ikasleen bizipenak oinarritzat hartuta, zientzia-tailerrak Europako hainbat herrialdeetan dinamismo esanguratsua izan zuten mugimenduetan sortu eta eratu ziren. Hala-moduzko gainbehera aldi baten ondoren, mugimendua berpizten ari da gaur egun Europan, Europako Batzordearen laguntzarekin, eta baita munduko beste leku batzuetan ere. Estatu Batuetan antzeko mugimendua dago, nahiz eta beste ezaugarri batzuk dituen, “ ikerketa komunitarioa” (*community-based research*) Nazioartean “ezagutza bizia” (*living knowledge*) sarean antolatutako mugimendu honek jakintzen gune publikoa sortu nahi du, unibertsitateak bidegabekeria kognitiboari aurre egin ahal izateko bere funtzioak joera solidarioan birkokatuta.

Ikerketa-ekintza eta jakintzen ekologia elkartzen dituen hibridoa dira zientzia tailerrak. Zientzia-tailerra unibertsitate bati lotutako unitatea izan daiteke eta unibertsitatearen barnean departamendu bati edo unitate organiko zehatz bati. Herritarrek, herritar taldeek, elkarteek, mugimendu hiritarrek edo hirugarren sektoreko erakundeek egindako eskaerei erantzun diezaiekete, bai eta batzuetan, interes publiko nabarmena duten proiektuak garatuko dituzten sektore pribatuko enpresen eskaerei ere. (Gizarte- eta ingurumen‑arazoak identifikatzea eta konpontzeko proposamena egitea, enpleguaren, osasun publikoaren, energiaren eta abarren arloan, interes sozial komunitarioko erakundeak eta elkarteak eratzea, deliberazio publikoa sustatzea, eta abar).

Eskaera elkarrekin aztertzen da, interesdunen eta zientzia-tailerraren arduradunak parte hartzen duten prozedura parte-hartzaileen bidez.

Arduradunek unibertsitateko departamenduak edo espezialistak jartzen dituzte harremanetan eta, noizbehinka, zientzia-tailerretako unibertsitate-arteko sarean proiektu jakin batean parte hartzeko, balizko interesdunak. Interesdun guztiak biltzen dituen taldea osatzen da, orduan eta proiektua eta esku-hartzeko metodologia parte-hartzailea diseinatzen ditu.[[33]](#footnote-33) Herrialde batzuetako unibertsitateetan (Danimarkan, esaterako) zientzia-tailerrak hainbat ikasturtetako ekintza kurrikularretan txertatzen dira. Prestakuntza-mintegiak eskaintzen zaizkie zientzia-tailerretan parte hartu ahi duten ikasleei eta ikasturte amaierako lanak lotuta egon daitezke parte-hartze horretako emaitzekin. Gauza bera gertatzen da gradu-ondoko tesiekin; zientzia tailer baten eskaerari erantzuteko proiektuak izan daitezke.

Zientzia tailerrak zientzia demokratizatzeko eta unibertsitatearen joera solidarioaren inguruko esperientzia interesgarriak dira. Dena den, unibertsitate batzuk –merkatuan diru-sarrerak aurkitzeko presioak eraginda– ordaindutako zerbitzuak emateko unitate bilakatzeko asmotan sartu dira proiektuan. Eredu solidarioek potentzial handia dute joera zibiko eta solidarioko nitxoak sortzeko ikasleen prestakuntzan eta unibertsitateak gizartearekin duen harremanean, eta elkartasunaren eta herritartasun aktiboaren «inkubagailu» gisa funtzionatzen dute.[[34]](#footnote-34)

Zientzia-tailerrek, beste adibide batzuen artean, erakusten dute unibertsitateak, erakunde publikoa den heinean, joera solidarioa har dezakeela ikasleen prestakuntzan eta ikerketa- eta hedatze-ekintzetan. Zientzia-tailerrez gain, beste ekimen batzuek ere ezagutza zientifikoa testuinguruan jartzea dute helburutzat. Antzekoak dira prozesuak, ikerketa-lehentasunak erabiltzaileengandik abiatuta birkontzeptualizatzen dituztelako eta horiek ere ezagutza-sortzaile bihurtzen dituztelako. Ikus adibide gisa HIESa duten gaixoek proba klinikoei egin dieten ekarpena, eta Brasilen eta Hegoafrikan gaixotasuna sendatzeko ikerketa-agendan izan den antzeko joera.»

**Artikulazio sozio-praxikoaren berrikuntzak**

Aipatutako ekarpen interesgarri horiez guztiez gain, CIMAS sarean eta Santipensante sarean metodologia desberdinekin ari gara aurrerantz, mugimendu, kooperatiba, udalerri eta abarrekin osatzen eta lantzen ari garen bide praktikoen bidez. Hainbat herrialdetako esperientziekin ari gara ikasten: Mexiko, Honduras, Kolonbia, Ekuador, Peru, Txile, Uruguai, Brasil, Kanariar uharteak, Andaluzia, Madril, Euskal Herria eta Katalunia. Toki bakoitzean daude sozio-praxia erako lanak egiten ari diren taldeak. Erreferentzia metodologikoek Paulo Freire eta «pedagogia herrikoiak» izan dituzte abiapuntutzat; beste batzuetan Fals Bordaren IAPa «ikerketa (ekintza) parte-hartzailea»; beste batzuetan, «baterako ikerketa militantea»; edo DPRetan «landa-guneetako diagnostiko parte-hartzaileak»; edo feminismoen ekarpenak, eta abar. 2011ko matxinada suminduen ondoren orokortu dira, batez ere, metodologia hauek.

Ikuspegi hauetatik abiatutako artikulazioa aurkezten dugu, haien arteko aldeak eta elementurik sortzaileenak kolektibo bakoitzak aukeratu eta bere nahasketa propioa egin dezan, eta ez dadin ekarpen bakarrean atzituta geratu. Esan gabe doa hau aukeretako bat dela eta besteekiko eztabaidan erreferentzia izatea baino ez duela helburutzat. Baina “jauzi sortzaileak” egiteko aukera ere badagoela erakutsi nahi du, mugimendu praktiko batzuetatik eta ekarpen teoriko batzuei buruzko gogoetatik abiatuta.

Gu elikatu gaituzten eta aplikatuz joan garen metodologiak aplikatu ditugun hurrenkeran agertzen dira laukian. Zutabeetan nagusiki zer esparrutan aplikatzen diren azalduko da. «Mikroagoa» den pertsonal horretatik eta taldekoa den horretatik, komunitarioa den horretara, gizartean «makroagoa» den horretaraino. Emakumezko autoreak bistaratzen ere saiatu gara, eta ez bakarrik gizonezko aitortuenak. Halaber, saiatu gara nahasten natur zientzietako ekarpen batzuk gizarte-zientziekin, ekarpen sozialistak libertarioekin, oinarrizkoenak adituenekin, eta abar. Erreferentziazko 15 posizioek zehaztasun-maila ezberdina dute, guri horrela iritsi baitzaizkigu eta horrela erabili baititugu. Erakusten dena bata bestetik bereizteko eta beren artean lotzeko balio dezakeen koadroa da. Horrela bakoitzak bere erreferentzia-eskema propioa osa dezake: beste zientzia tradizio batzuk, militanteak, artistikoak, tokikoagoak diren autoreak, eta abar.

**XXI. Taula: Bereizketak eta Artikulazioak, azken hamarkadetan jaso diren ekarpen praktiko eta teorikoen artean, inplikazio-uhin edo -eremu desberdinak erabilita, sozio-praxia eraikitzeko.**

Lehenengo bereizketan lehentasuna eman behar zaie «Egoera eta Ezartze Analizatzaileei» analista akademiko finkatuen aldean. «Analizatzailea» egintza edo gertakari bat izan ohi da, eta edozein «analistak» bere testu akademikoekin baino konplexutasun eta errealitate handiagoa ematen du. Analisi sakonagoa dakarten «egoeretatik» abiatzea edo horiek sortzea da lehentasuna. Horiek erakutsiko dute edozein taldetan edo egoeratan zer dagoen ezarrita eta zer den instituzionala. Ezartze-prozesuak gradu desberdinetan izan daitezke eta elkarrizketan ez datoz bat ezarritakoarekin. Dena den, definizio akademikoa alde batera utzita, prozesu horietan kokatuta eman ditzakegu aurrerapausoak errealitatea eraldatu eta ulertzeko. «Gertakari analizatzaileak» bereiztea eta haiei analisten testuei baino garrantzi handiagoa emateak ez du esan nahi irakurri eta eztabaidatuko ez ditugunik. Hala, praktika teorikoa egiten dugu edozein hausnarketarako erreferentzia gisa eratze‑egoeraren batean kokatu ostean.

Halaber, bereizketak egiten ditugu gizarte-prozesu edo -ikerketa batean subjektutik eta objektutik urruntzen direnekin. Ikertzaileak ezin daitezke baldintzatzailerik gabeko subjektu osoak izan, ez eta ikertuak behatzeko objektu hutsak ere. Pertsonek eta taldeek galdetzen dietenen aurrean beren estrategiak dituzte, eta elkarrizketa berezi edo sozial bakoitza zertarako interesatzen zaien azter dezakete. Emozioez eta azpi-kulturez egiten dugu aurrera, bai beren esanetan prozesu bat daramatenak, bai eramanak sentitzen direnak. Subjektu-objektu loturaren aldean («zientifikoki objektiboa» diote), beti daude subjektu-subjektu norbanakoaren eta taldearen estrategiak, eta alderdi bakoitzari interesatzen zaizkion ekintzak eta azalpenak eraikitzeko lehian dihardute. Ikerketak betiere ekintza “parte-hartzaileak” dira, onartu nahi izanaren kalterik gabe. Inkesta edo eztabaida-talde batean pasibotasunez jarduten duena baliteke iruzurrean aritzea, egiten dizkioten galderak gogoko dituen, horren arabera edo ikertzaileak jazteko edo hitz egiteko duen moduari jarraikiz.

Duela urte asko hirugarren gainezkatze praktikoa bizi izan genuen, hain zuzen ere, edozein ezagutzatarako “inplikazioaren” garrantzia. Lehenik eta behin, beti zaudelako inplikatuta. Horrez gain, jakitun ez bazara, are eta okerrago, ez baituzu kontrolatzen non zauden. Ezin daiteke gizartetik kanpo «ikusi edo epaitu», gizarteko kide baikara. Baina, modu berean, ez gara gelditzen urruntze eza dela eta. Egiten dugun edo egiten ez dugun edozer gauzak praktikaren ikuspegitik inplikatzen gaitu, eta, hain zuzen ere, horregatik hausnarketa beti kokatzen da bi ekintzen erdian. Inplikazio-prozesu horien jakitun izanik hausnarketa hau egiteari deritzogu «praxia». Mugimendu militanteen tradizioekin lotuta dago. Jakina da «pasioak ez duela ezagutzarik kentzen». Are gehiago, nor sartu den ez dakienari eta norberaren baldintzatzaileekiko gutxieneko distantziari hartzen ez duenari kentzen dio. Adibidez, jaraunspen marxista ezagutzen badut, egiaz dauden esperientziekin historian zehar izandako akatsetatik urrundu naiteke, baina «non gabiltzan» ez badakigu, zailagoa da prebenitu ahal izatea.

Gerora, gauzen eta harremanen «konplexutasunera» jauziak iritsi ziren. Bideratzeko «guztia azaltzen duen legea» edo «ereduzko etika» aurkitzen saiatzearen aldean, xumeagoa eta errealistagoa iruditzen zaigu «konplexutasunaren paradigmak» onartzea. Grabitazio unibertsalaren legeek edo espezieak hautatzeari buruzkoek beren aplikazio zehatzak dituzte eta betetzen dira; beste arlo batzuetan, ordea, logika konplexuagoak behar dituzte. Merkatuen edo giza eskubideen logika ez da legea enuntziatzea bezain sinplea; kulturetan motibazioak oso aldakorrak dira, bai eta estilo kooperatiboak ere. Natur zientzietan sinbiotikoa eta sinergikoa dena lehiakorra den hori bezainbeste edo gehiago azaltzen dira, eta, batzeari esker, jauzi «transduktiboak» emateko ikuspegiak ahalbidetzen dira. Hau da, energia batzuetatik besteetarako jauziak, batetik, gure begietan argiaren eta neuronen arteko konexioak ikusteko eta, bestetik, entzimen ekintzaz landare bat hazteko. Estilo transduktiboak jauzi egitera ohitzeko erabiltzen dira, baina gizarte‑harremanetan ere gertatzen dira, eta metodologia parte-hartzaileen bidez ikas daitezke.

Boterearen analisiak maiz sinplifikatzaileak izan dira, eta «sare sozialen zenbait analisi» sartu dituzte. Boterea toki edo erakunde batean edo pertsona batengan aurkitzeko saiakeraren aldean, harreman edo estrategien joko modura zehazteko aukera dago. Hala, posizioak kasu bakoitzean zehaztutako loturen motaren eta intentsitatearen arabera azaltzen dira. Egoera bakoitzean ohiko bizitzan jokoan dauden klase- edo ideologia- baldintzatzaileak zehazteko horiei «Ekintza multzoak» (N. Elíasen “sareak eta konfigurazioak” bezala, 1994) esaten diegu. Harremanak posizioen arteko konfiantzaren eta mesfidantzen artean, beldurraren eta esker onen artean eraikiz doaz, baina ez banako ikuspegi psikologistatik, baizik eta “egoera zehatz bakoitzaren analisi zehatzaren??” egiaztapen kolektibo eta parte-hartzailetik. Horrela, harremanen “mapa estrategikoei” esker (P. Freire, 2008), historikoki eraiki diren interes ekonomikoek, sozialek edo emozionalek bultzatuta, une bakoitzean aurrez aurre jarri edo antolatzen diren estrategiak uler ditzakegu.

Konplexutasunerantz hirugarren jauzia prozesuetan inplikatutako subjektuen berezko azalpen paradoxikoak lantzean eman dugu. Jendearen hitzek eta keinuek ez dizkigute posizio bakarrak eta desberdinak adierazten. Halaber, ez dago argi guztia bi gai kontrajarrien dialektikara mugatzen denik. Gainera, tarteko posizioak daude, bai eta aldi berean bata eta bestea direnak ere, eta alboratzen diren posizioak, ez bata ez bestea alegia. Hizkuntza-analisiak dilemetatik urrunago joan dira, eta «tetra-lemak» edo dilema bikoitzak planteatzen dizkigute. Guztiok erabiltzen ditugu, nahiz eta ez konturatu. Kritika pragmatikoa ez da azalpenak nola diren adierazteko «semantikan» gelditzen. Testuinguruetan, harreman praktikoetan eta egoera-harremanetan komunikazio-moduak eta keinuak sartzen dira. J. Galtungekin (2004), “penta-lemetan” zehar aurrera egingo dugu. Halako planteamenduek sakontze handiagoak eta aukera berriak ekartzen dizkigute. Ez programa batek edo besteak ala bitartekoak irabazteko bakarrik, bai eta biak ukatu eta bide eta konponbide berriak irekitzeko ere. Are gehiago, estrategiak jokoan jar daitezke, itxuraz kontrakoak direnak batzeko.

Hori da elkarlanean “multilemetatik” abiatuta eraikitzen duguna. Lehenengo dilemen azaletik lehen usteez aparte eraiki ditzakegun sakontasunetara iristean datza. «Gizarte‑sormena» eraikuntza kolektiboa da, eta bere kezka da tailerretan, bileretan eta praktiketan dilemen espetxetik irtetea beste pertsona eta talde batzuekin batera. Gizarte‑sormenak hobeto bizitzea ahalbidetuko diguten emozioak eta pentsamenduak sentitzeko aprobetxatzen du. Norberaren interesa eta interes orokorra ez ditu kontrajartzen. Biak eraikitzen ditu, eta azalpen berritzaileenetan egituratzen ditu.

90eko hamarkadaz gero, eskema kolektibo berriak eraikiz joan gara. Pentsa dezagun eskemekin, eta askotan prozesu «endogamikoetan» giltzapetuko gara, erreferentziazko eztabaida taldeak eztabaidatzen duenetik irten ezinik. Ez badugu gehiago ikusten, ez gaude trebatuta aldez aurretik ikusi nahi dugunarekin bat datorrena baino gehiago ikusteko. Helburua da hezi gaituen «segurtasunari» eustea. Dena den, teoria kognitibo («enakzioa»), «loturaren» gizarte-psikologiatik edo HEKEtik (“harreman- eta eragiketa‑kontzeptuen eskema”), eta abarretik ez da pentsatzen bakoitzak introspekzioarekin edo jakitun izanik bakarrik arazoak konpon ditzakeenik. «Talde eragileekin» batera, bizikidetzan jarduteko inplikazio-prozesuak irekitzea planteatzen da, beste lotura- eta egoera-jardunbide batzuk beren gain hartzen baitituzte. “Kontzeptuen eskemen gainean jarduten duten harreman operatiboak” (KEHO) (Villasante, 2014).

Zenbait teknika eta metodologia erabili ditugu oso kontzeptu abstraktuak lehorreratzeko, batzuetan zentzurik gabeko hitzontzikeria hutsean galdu arren. Adibidez, prozesuen «iraunkortasunak» ia edozein esanahi izan dezake, interpretazioa nork egiten duen kontuan hartuta. Gure estatistiketako «adierazle nagusi» batzuk hartuta ere, zeri buruzkoak diren zehazteko, beti arrazoi izateko hauta dezakegu, baldin eta zuhurtasunaz baliatzen bagara. Hala eta guztiz ere, nekazarien mugimendu batzuek erakutsi digute «landa-diagnostiko parte-hartzaileak» (LDP) iraunkortasuna eraikitzea baino askoz modu praktiko fidagarriagoak eta operatiboagoak direla. Esaterako, «nekazaritza-ekologiak» erkidego bakoitzak eskura dituen «baliabide integralekin» eraikitzen du eta froga dezake metodologia parte-hartzaileetatik abiatuta, “hobeto bizitzea” modu ekologikoak eta ekonomikoak daudela.

Iraunkortasuna ez da justifikatzen aditu batzuek eman ditzaketen zifra makroekonomikoekin; bai, ordea, une jakinean erkidego bakoitzak eman nahi dituen «bizi-kalitateko» irizpide eta adierazleekin. Hala, bere bizimoduen erritmoa markatzen da. «Plangintza estrategikoaren» analisi konbentzionaletan «kausa-efektu» prozesuak azaltzen dira, eta aditu egiaztatuak diseinatzen ari direna arrakastaz aurresateko erabiltzen dira. Hala ere, egiaz gertatzen dena bestelakoa da, iritzia eman behar duenaren ziurtapena mugatua eta agintzen duenaren interesen arabera alboratua izan ohi baita. Horrez gain, ustekabeak daude, eta ez dira egokitzen esku-hartu ahal izan dutenek beren premisetatik abiatuta esandakoarekin.

«Determinismo» interesatuen aurrean, hobe da «kausalitate errekurtsiboak» onestea. Elkarren artean gurutzatutako baldintzatzaileak dira, ez hain linealak, baina bai parte‑hartzaileagoak, herri-interesen ikuspegitik bidean prozesuak zuzenduz eta aztertuz joateko. «Garapen endogenoak» betiere kanpoko inguruabar aldakorrak kontuan hartu behar ditu, bai eta abian jarritako politiken «ondorio ez-desiragarriak» ere. Abiapuntua «egoera-plangintza estrategikoak» (EPE) planteatutakoa da, eta ortzimugan «asetzaileak» ditugu. Jendaurrean eraiki dira, eta elementu garrantzitsuak dira “bizitza erdian jartzeko”, besteak beste, mugimendu feministek erreklamatzen duten bezala. Hau da, ekonomia sozialen politika eraginkorrak egitea jendearentzat eta jendearekin.

XX. mendeko eta gaur egungo mugimendu alternatibo batzuek beste modu askatzaile batzuei eusteko jarraibideak ematen dizkigute. «Balio nagusien» aldean, «erkidego zientifikoak» definitu behar du zer dagoen ondo eta zer gaizki. Interesgarriak iruditzen zaizkigu beti «eraldatzeko ikasi eta ikasteko eraldatu» mugimenduak (Nuñez (1989), eta abar) Hasierako planteamenduak «itzuli» eta gainezkatzen dituzten mugimenduak, sormenari esker ezin baitira aurretik iragarri, ezin diote aurretik ezarritako programa bati eutsi. «Itzulera» ez doa berariaz ezarrita dagoenaren aurka. Dena den, neurri handiagoan datoz bat agintariek gainezkatzen dituzten adierazpen formalekin, eta beste batzuek esan bai baina egiten ez dutena praktikan jartzen du. Praktika horietan ikasten dugu eskuartetik joaten zaigun horretaz, zer konplexua diren bizitza eta hasten ari diren prozesuak. Horregatik, lehen adierazlea da talde eta pertsona orok eraikiz goazen sormen-berrikuntzatik ikas dezakeguna, eta, horretarako, ezin daitezke jarraitu aurretiaz ezarritako moldeak edo bideak. Forma hierarkizatu eta autoritarioetan funtsean «estilo patriarkalak» daude, eta gizadiaren sormena azaleratzea blokeatzen dute. Halaber, ideologikoegiak diren sektarismoaren aurka, gehiago saiatzen baikara batera bidea egiteaz programak idazteaz baino, ez baitakigu egingo diren.

Pertsonen arteko harremanetatik etengabe sortzen diren ekimenak aprobetxatzeko gai izan behar dugu, taldeen eta pertsonen energia konstruktibotik egin ditzakegulako «demokrazia parte-hartzaileak». Ez bakarrik demokraziarekin, bozkatzen duten gehienak ordezkatuta sentitzeko, bai eta egunerokoan auto-antolatzen diren taldeek beren ekimenekin bizitza hobetzen lagundu dezaketela ikusteko ere. Demokrazia «auto (eko) antolatuak», hau da, ekosistemen antzera osatzen duten izakien ekarpenak (handiak eta txikiak) aprobetxatzen dituztenak. Kide guztien artean harreman-sistemen auto-antolaketa ekologikoa oso erreferentzia ona da hauteskunde-sistema burokratizatuen delegazioak dakarrenaren aldean. Mundu osoan emakumeen mugimendu askok erakusten digute eguneroko bizitzatik, hau da, txikia den horretatik, estilo demokratikoekin nola borrokatu eta mikrotik makrora nola eraldatu mundua. Langileen mugimenduak eta deskolonizazioaren aldekoak erreferentziak dira zeharkako Ideia-Indar inklusibo eta eraldatzaileak eraikitzeko orduan. Ez bakarrik sistemaren barruko dilemak, bai eta hasten ari diren beste plano batzuetan eraikitzea ere, Ideiak-Indarrak parte hartuta eratzeko. Mugitu eta koordinatzeko gai diren Ideiak-Indarra, prozesuaren «osotasuna» eskainita.

Taula osatzeko, gaur egungo mugimendu «alter-mundialistekin» parte hartzen dugu (oso desberdinak elkarren artean), «hasten ari diren» potentzialtasunak eraikitzen baitituzte, balio nagusien aldean. “Egia-oste” eta beldurtzeko kontuen aldean, “ondo bizitzeari” buruzko esperientzia zehatzen ziurtasunak, mugimenduetan orokortuz doazenak. Eta “oinarrizko ekimenen demokraziak” eta “finantzatuta dagoen globalizazioaren” diktaduren aurkako gizarte-mobilizazio inklusiboak.

Ez dakigu zer aukera aterako den aurrera, baina eraikitzen ari gara kapitalaren zirkulazioari buruzko kritika erradikaletik, hierarkia patriarkaletik edo zalantzan jartzen ez diren dogmetatik abiatuta «beste mundu batzuk ahalbidetzeko». Munduko toki batzuetako eta besteetako «oihuak» «eraldatzea» planteatzen dugu, hasten ari diren «bideak egiten» ikasteko, «inperioa» narriatzen ari baita. «Balio-baliokide nagusien» aldean «gainezkatze errebertsiboen» pluraltasuna egotea, «hasten ari diren» bide anitzei ekiteko moduak saiatzea, bai egunerokoan, bai eraldaketa globalaren ildotik.

**Aplikazio praktikoetarako eskemak.**

Lehenengo eskeman ohiko “ekintza-multzoekin” (Kudeatzailea, Populista, Herritarrena) balizko “mapatze estrategikoa” aditzera ematen da. Ekintza horiek elkarri lotzen zaizkie klase sozialen baldintzatzaileekin eta gizarte-sareetan inplikatzearekin batera. Gizarte-sareetan, berriz, eragina dute bereganatutako ohiturek, patriarkalek, klientelistek, eta abarrek,ç

**XII. Grafikoa: Finantzatzeko erreferentziazko esparruak***:*

**Eguneroko bizitza erreproduktiboak**

Gizarte konplexuetan komunikazio-analisiak egitean ez dira nahikoak klase sozialen baldintzatzaileak. Eguneroko bizitzak erabiltzen dituen “sareek” ere beren zeregina dute. Eskema honetan ezkerraldeko zutabean kokatzen ditugu. Gure ikerketetan oinarrituta, ehuneko batzuk planteatzera ausartzen gara “aktibisten” eta “jarraitzaileen” (prest daude bileretara joateko edo Interneten bidez jarraipena egiteko) eta “korapilo” edo “nodo berri-emaileen” (gehienak) arteko komunikazioa nola gertatzen den zehazteko. Bigarren multzoa ez da bileretara joan ohi eta ez da jarraitzailea, baina oinarrian “ekintza-multzoen” aldaketetarako benetako komunikatzaileak dira.

**XIII. Grafikoa: Estrategia sozio-praxikoetarako matrize transduktiboa**

Sormen ebolutiboen ekosistemak eta denbora luzeak

“Aktoreak mapatuta” (“nodo berri-emaileak” sartuta) eta inplikatutako sektoreak modu elkarreragilean entzunda, “baterako sormen-tailerretara” pasatu daiteke. Multikausalitatean funtsatuta eta prozesu parte-hartzailean inplikatuek eztabaidatu eta adosten dituzten gainditze-eremuaren proposamenei lehentasuna emanda, aurretiazko dilemak gaindi daitezke. Prozesu inklusibo hauek iraunkorrak eta eraginkorrak izan daitezen, autoantolatzeko moduren bat ezinbestekoa da, eta erabiltzen dituen baldintzatzaile ekologikoak (naturalak eta sozialak) izango ditu kontuan. Ondoren, ordezkari trebatuetan delegatu gabe erabakiak hartzeko “bozketa haztatuen” sistema doa. Asanbladan talde misto txikietan banatuko gara, eta talde bakoitzak bere proposamenak egingo ditu osoko bilkurari aurkezteko. Osoko bilkuran pertsona bakoitzak edozein proposameni, bere taldekoari izan ezik, puntu jakinak eman diezazkioke, beraz, bere aniztasunean kontuan hartuko ditu. Gertatu ohi da talde desberdinetako hainbat proposamenek eskuratzen dituztela puntu gehienak eta, gainera, elkarren artean antola daitezkeela adosteko eztabaida batean.

**XXII. Taula: Bozketa haztatuetarako eskema**

Teknika hauek osatzeko, CREASVI fundazioaren webgunean sar daiteke. Hamar bat bideok praktikan nola egin azaltzen dute. Bereziki, ASMAMENAK erlaitzean joko bat deskarga daiteke. Prozesua gidatuagoa izateko 4 teknika ditu. Beste joko batek, berriz, 9 teknika ditu Miro arbelean, aplikazioa moldakorragoa izan dadin. [www.fundacioncreasvi.org](about:blank)

## Gainbegiratzea: jardun profesionala hobetzeko eta ezagutza sortzeko tresna

Maddalen Epelde Juaristi, Ainhoa Berasaluze Correa, Miren Ariño Altuna eta Charo Ovejas. Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

**LABURPENA:** Gainbegiratzea, era laburrean esanda, gainetiko ikuspegia bereganatuta gure eguneroko jardun profesionalari buruz hausnartzeko parada hartu eta hori hobetzea bilatzen duen tresna izango litzateke. Berasaluze eta Ariñori (2014) jarraikiz, etimologikoki, gaztelaniako "supervisar" aditzari egingo lioke erreferentzia gainbegiratzeak, latineko *super* (gainetik) eta *videre* (ikusi) hitzetatik datorrena. Beraz, gainetik izaten den ikuspegiari dagokio, gertatzen ari dena kanpotik begiratzeko eta hausnarketa garatzeko aukera ematen duen jarduerari. Jardun profesionalean agertzen diren zailtasun-egoeren aurrean kanpo-azterketa eta orientazioa ahalbidetzen ditu jarduera horrek, egoerak perspektiba eta argitasun handiagoarekin behatzea, berriro horien gainera itzultzea eta ikuspegi berriak eraikitzea.

Esku artean darabilgun testu honen bidez, harago joan eta ezagutza garatzeko ikerketa-tresna ere izan daitekeela erakutsiko da. Prozesu horretatik sortutako ezagutza berriak, gainbegiratua izan den profesionalaren jarduna ezezik, diziplina beraren parte diren profesional guztien jarduna hobetzeko bidea ere eman lezake; gainbegiratze-talde batean antzemandako zailtasunak eta horiei aurre egiteko bideak guztien eskura jartzen badira.

Gainbegiratzea, gizarte-langintzaren esparrura ekarrita, eta aipaturiko bi helburuak lortzeko asmoz (norbere jarduna hobetzea eta beste profesionalen jarduna hobetzeko ezagutza teorikoak sortzea), ikertzeko teknika gisa ere planteatu dezakegu beraz. Eta ez edonolako ikerketa teknika gisa, baizik eta ikerketa-ekintza-parte hartzailearen (IEPH aurrerantzean) baitan kokatua, izan ere, ikerketa burutzeko eredu honek bat egiten du gainbegiratzearen izaerarekin, ikertzearekin batera ikertutakoa eraldatzea bilatzen duen neurrian.

Hori erakusteko asmoz, gainbegiratzea IEPH egiteko tresna gisa kokatzeko epistemologikoki eta metodologikoki testuinguratuko da lehenik eta behin; eta bigarrenik, burututako esperientzia praktiko baten berri emango da, gainbegiratzeak IEPHri batuta ikerketa teknika gisa duen erabilgarritasuna irudikatzeko balioko diguna, ezagutza sortzeko tresna bezala.

**Gainbegiratzea eta ikerketa uztartuz**

Gaur egun gizarte-zerbitzuetatik artatzen diren egoerak gero eta konplexuagoak dira, ziurgabetasunez beteak, Zygmunt Bauman (2000) soziologo eta filosofo poloniarrak “modernitate likidoa” kontzeptuarekin barnebiltzen dituen horien antzekoak. Errealitate horren kontzientzia izanik, Helmut Willke soziologo alemaniarrak estatuetan gobernantza-modu berriak martxan jartzeko dagoen beharraz hitz egiten du, “jakintzaren gizartea gainbegiratzearen interesa” planteatzen duelarik (2012, 3); zentzu horretan, politika publikoen testuinguruetan gainbegiratzaileen elkarte profesionalek eta gizarte-langileek duten zeregin garrantzitsua ere nabarmentzen du.

*Modernitate likidoa* edo gizarte likidoa Zigmunt Bauman-ek garatutako kontzeptua da, XX. mendearen bukaeratik aurrera mendebaldeko gizarteen joera azaltzeko (Bauman, 2000). Haren arabera, egungo gizarteak likidoak dira, printzipio, balio, instituzio eta egoera egonkor eta finkorik gabekoak diren heinean, kontsolidatu aurretik dena aldatzen baita etengabe, likidoek erakusten duten jariakortasunaren antzera.

Gure aitona-amonek bizi izan zituzten errealitate egonkor eta “solidoak” gaurko errealitate ezegonkor eta “likidoek” ordezkatu dituzte, eta bizitza guztirako enplegua eta bikotekidea bertan behera geratu dira. Gaurko agertokia, beraz, prekarietateak eta probisionaltasunak ezaugarrituta irudikatzen zaigu, hainbatetan nekagarria suertatzen dena.Izan ere, horren ondorioak larriak izan daitezke, subjektuak erreferentziarik gabeko gizarte batean bizitzera kondenaturik legoke, etengabe egoera berrietara moldatuz eta arriskuei behin eta berriz aurre eginez, errutinek sortzen dituzten erro sendo eta ziurrak suntsituz.

Behar horiei erantzun bat emateko, ikerketa eta gainbegiratzea batzea interesgarria suertatzen da. Gainbegiratzeak, IEPH modalitate gisa erabilita, hausnarketa sozial eta politikoa egiteko bidea ahalbidetzen digu, gure jardun profesionalak eraldatzen lagunduko duten estrategiak detektatu eta martxan jartzeko bidea ematen digu, eta gure gizarte-testuinguruetan herritarren bizitza eta bizikidetza-baldintzak hobetzeko aukera.

Hurrengo atalean ikusiko dugun modura, gainbegiratzea IEPH trensa gisa planteatzerako orduan oinarri izango diren erreferentzia epistemologiko garrantzitsuenak pentsamendu konplexuari eta sistemen teoria orokorrari lotutako paradigma eraikitzailea dira. Eta, aldi berean, ikuspegi kritiko eta gogoetatsu bat hautatzen da.

Metodologiari dagokionez, eta jadanik aurreratu den moduan, IEPH proposatzen da ikerketa-ekintza modu gisa, eta, aldi berean, esku hartzeko eta gizartea eraldatzeko metodologia gisa. Alderdi horretan, analogia bat aurkitzen dugu gizarte-langintzako gainbegiratzearekin: ekintzatik abiatzen den ikerketa delako IEPHa (gainbegiratzea bezala) eta ezagutza eraikitzeko bidea ematen duelako prozesu gogoetatsu eta parte-hartzaile bat egitearen bidez (gainbegiratzeak bezala).

Testuinguraketa epistemologiko eta metodologikoa egin ostean, eredu hori erabiliaz burututako ikerketa zehatz baten berri emango da, aurkeztutakoaren aplikagarritasuna erakusteko asmoz. Honek, gizarte-zerbitzuen baitan burutzen den gizarte-langintzaren zailtasunak hauteman eta horiek gainditzeko estrategiak proposatzen ditu. Elkarlanaren bitartez burutzen den lanketa bat da, hausnarketarako eta ezagutza eraikitzeko gune bat eskaintzen duena, eta honako helburu hauek dituena:

* Ikuspuntuak partekatzea.
* Gizarte-langintzaren ekintza profesionala hobetzea.
* Gizarte-politikak bideratzea.
* Jarraitu beharreko prozesuak zehaztu eta balioestea.
* Gizarte-desabantaila egoeran dauden pertsonen gizarte-errealitatea eraldatzea.

Eredu honek gizarte-langintza parte-hartzailea eguneratzen du, eta elkarlaneko praxia legitimatzen du. Praxi horren azken helburua gizarte-ekintzako eragileen eta ikertzaileen artean eraikitako ezagutza-moduak bilatzea da.

**Oinarri epistemologikoak**

Ikerketa eredu honen oinarri teorikoak hiru dira, funtsean: 1) gizarte-konstrukzionismoa, 2) pentsamendu konplexua eta 3) ikuspegi kritiko-gogoetatsua. Jarraian, bakoitza azalduko da.

1. **Konstrukzionismo soziala**

Konstrukzionismo soziala, gizarte eraikuntza edo eraikuntza soziala izenez ere izenda dezakeguna. Ildo honen arabera, jakintzak eraiki egiten dira truke soziokultural batek ezaugarritutako prozesuetan, eta, horrenbestez, jakintza, komunitate batek partekatutako kultura eta istorioek baldintzatzen dute. Kenneth J. Gergen psikologo estatubatuarraren arabera, inguratzen gaituen mundua ulertzeko erabiltzen ditugun hitzak “artefaktu sozialak” dira, historikoki kokaturiko pertsonen arteko elkartrukeen ondorioa. Komunitate baten baitan izaten diren akordioen ondorioz, ulertzeko modu bat beste baten aurrean gailendu daiteke momentu jakin batean, zeren ulerkera bat sostengatzean eta babestean, beste batzuk baztertzen baitira (1985, 271).

Kenneth J. Gergen psikologo estatubatuarrak “artefaktu sozial” kontzeptua darabil gizarte-konstrukzionismoa delako teoria soziologikoa azaltzerakoan (Gergen, 1985). Izan ere, ildo honen baitan, gizarte-eraikuntza bat, hori onartzen edo partekatzen duten pertsonen begietan naturala edo berezkoa dirudien kontzeptu edo praktika bat izango litzateke; baina errealitatean asmakuntza (edo artefaktu) sozial/kultural bat litzateke, gizarte konkretu batek sortu eta partekatzen duena.

Funtsezko bi elementurekin egiten dugu topo ildo honen baitan: truke-espazioa batetik, eta epistemologia edo ezagutza eraikitzailea bestetik. Etengabeko elkartrukearen ondorioz eraikiak izan diren espazioetan kokatzen gara, horrek argi uzten digu etengabeko eraikuntza eta berreraikuntzak gertatzen direla elkartrukeetan lortutako adostasunei esker. Egoera desberdinei egozten dizkiegun esanahiak gizarte-elkarreraginetatik sortzen diren eraikuntza eta berreraikuntza dialogikoak dira. Kapitulu hau erdiratzen den gizarte-langintza eta haren hobekuntza aintzat hartzen baditugu, kultura profesional jakin baten hizkuntzak eta adostasun zein desadostasunek baldintzatuak egongo lirateke eraikuntza eta berreraikuntza dialogiko horiek. Horrenbestez, errealitate desberdinak eraiki egiten gaituzten eraikuntzak dira. Gainbegiratzeak, horrelako espazio gisa planteatuta, eraikuntzak hausnartu, deseraiki eta berreraikitzeko aukera ematen digu.

Gainbegiratzea IEPH teknika gisa planteatuta, besteak beste, gizartean eta kulturan zailtasunak, erantzunak eta proposamenak nola eraikitzen diren ulertzeko interesatzen zaigu; izan ere, gizarte-langintzaren lankidetzako praxian ekintzarako ulermen eta alternatiba bihurtzen dira aspektu horiek. Natalio Kisnerman, gizarte-langintzaren aitzindari argentinarrak adierazten duen bezala, deseraikitzea, lehenik eta behin arazo-egoera nola eraiki den ulertzea da, eta baita oztopo gisa diharduten aurrekontzeptuak, irudikapenak, aurreiritziak eta suposizioak hautematea ere; eraikitako egoeratik abiatuta, praktika berrien bidez egoera gainditzaile bat berreraikitzen saiatzeko (1998, 148).

Paradigma eraikitzailetik abiatuta, testuinguru konplexuetan eraikuntza dinamiko, kritiko, gogoetatsu eta kolaboratibo gisa ulertutako ikerketa burutzeko aukera bermatzen digu IEPH teknika gisa ulertutako gainbegiratzeak. Gizarte-langintzaren objektuekin, helburuekin, estrategiekin, balioekin eta printzipioekin koherenteagoak diren etika, filosofia, ezaugarriak eta prozedurak barnebiltzen dituen ikerketa parte-hartzaile bat, hain zuzen ere.

1. **Pentsamendu konplexua**

Pentsamendu konplexua Edgar Morin filosofo eta soziologo frantsesaren eskutik sortu zen. Horrek erreferentzia egiten dio errealitateko dimentsio desberdinak elkarren artean erlazionatzeko duten gaitasunari; zentzu horretan, gaurko gizartea gero eta osagai gehiago eskuratuz joan dela azpimarratzen du, gizateriak izan duen bilakaera eta aurrerapena direla eta (Morin, 2005). Autore honen arabera, errealitatea geruza desberdinez osatutako egitura batekin konpara liteke, eta, beraz, benetan konplexua den zerbait litzateke.

Errealitatea zenbat eta konplexuagoa izan, orduan eta xehetasun gehiago izan beharko ditugu kontuan aztergai dugun gizarte horren baitan. Morinen arabera, pertsonek ez lukete pentsatu behar bizitzen ari direna era murriztuan, eta ez lukete egoera baten aurreko posizionamendua agertu behar gertaera gutxi batzuetan soilik oinarrituta. Gaur egungo gizartearen ezaugarriak direla eta, beharrezkoa da pertsonek eskuratzen duten informazio guztia ondo hausnartzeko aukera izatea, ondo funtsatutako iritzi bat izatera iristeko. Hausnarketarako gaitasun hau Morin-ek “pentsamendu konplexu” gisa definitzen du.

Argi dago gainbegiratze-espazio batek pentsamendu konplexu hau burutzeko aukera ahalbidetuko lukeela, eta elementu anitz kontuan hartuz hausnarketa partekatua burutuko litzateke bertan.

1. **Ikuspegi kritiko-gogoetatsua**

Ikuspegi kritikoa eta gogoetatsua bereganatzea ere beharrezkoa izango da, eraikia (eta berreraikia) izan den gizartea bere konplexutasun osoz hausnartu eta horren berreraikuntza hobe batera iristeko. Zentzu horretan, errealitatea problematizatzearen beharra azpimarratuko luke ikuspegi kritiko-gogoetatsuak. Izan ere, Kenneth J. Gergen (1999) psikologo estatubatuarraren hitzetan, ezer ez da irudikapen zehatza edo zuzena, eta objektibotasuna testuinguru jakin batean jarduten duten konbentzio, sinesmen, kasu eta aukera multzo bat objektibizatzeko ekintzaren emaitza baino ez da.

Edozein aldaketaren abiapuntua litzateke *problematizatzea*, hau da, hausnarketa (eta autohausnarketa) eskatzen duen prozesu gisa definituko litzateke, zeinaren bidez ordura arte naturaltzat, ezarritzat edo aldaezintzat jotzen zen errealitatearen alderdi bat desnaturalizatu egiten dugun. Hau da, zerbait, errealitate bat, auzitan jartzea litzateke, gero aztertu ahal izateko (Gergen, 1999).

Gizarte-langintzatik eta gainbegiratzea IEPH teknika gisa erabiliz, elkarlanean oinarritutako jarduera profesionala pentsatu eta berreraiki nahi da. Harlene Anderson (1997) psikologo estatubatuarrak “elkarrizketa dialogikoak” deitzen dituen eta Tom Andersen (1987) psikiatra norbegiarrak “talde gogoetatsuak” deitzen dituenaren bidez, “esanahi berriak irudikatu eta txertatu ahal izateko kontakizun alternatiboak sortu nahi dira, horiekin aukera desiragarriagoak eraikiz, pertsonek baliagarriagotzat eta gogobetegarriagotzat biziko eta nabarituko dituzten esanahi berriak adostuz” (White eta Epston 1993, 31).

Bestearekin hitz egitean datza *elkarrizketa dialogikoak*, elkarrizketa monologikoak (edo bakarrizketak) besteari hitz egitera mugatzen diren bitartean, elkarrizketa dialogikoek bestearen inplikazioa bilatzen dute (Anderson, 1997). Bilaketa partekatu batek ezaugarrituko luke, joan-etorriko prozesu baten bitartez burutzen dena, eman eta jasotzea ahalbidetzen duena. Psikologiatik sortutako kontzeptua izanik, terapeutaren eta bezeroaren arteko elkarrizketan ideiak, iritziak eta galderak partekatzeari dagokio, horren bitartez eraldaketa lortzeko asmoz. Izan ere, Harlene Andersonen iritziz, elkarrizketaren bitartez gure bizitza-esperientziak osatzen eta birrosatzen ditugu, zentzua emateko eta ulertzeko erak sortu eta birsortzen ditugu, gure errealitateak eta gu geu eraikitzen eta berreraikitzen ditugu/gara.

1985ean, Tom Andersen psikiatraren talde profesionalak familiekin lan egiteko modu original bat aurkitu zuen, ordura arte erabilitako eredu estruktural eta estrategikoetatik aldentzen zena, eta horri egiten dio erreferentzia *talde gogoetasuak* (Andersen, 1987). Andersen eta haren taldea familiaren aurrean hitz egiten hasi ziren eta emaitza garrantzitsuak lortu zituzten. Ordura arte, familia eta terapeuta gela batean aritzen ziren eta Andersenen talde profesionalak ondoko gela batetik jarraitzen zuen prozesua (familiaren gelan ispilua kokatzen zen tokitik). Behaketa-prozesua noranzko bakarrekoa izatetik aldebikoa izatera igarotzeko ideiari esker, saioa zuzentzen zuen terapeutak eta familiak ondoko gelan terapeuta taldeak egiten zituen iruzkinak eta gogoetak zuzenean entzuten zituzten. Deigarria izan zen familiako kideen artean sortu zuen interesa eta ustekabea. Entzute-prozesua alderantzizkatu eta aldebiko bihurtzeak, eta adituen gogoetak entzuteko aukera izateak, aldaketa bultzatu zuen eta hainbat ikuspuntu eman zituen, bai talde terapeutikoarentzat eta bai familiarentzat.

Harrez gero, modu horretan lan egiten jarraitu zuten, terapian murgilduta zeuden terapeuta eta bezeroek terapeuta taldearen gogoetak entzuten zituzten eta horien aurreko erreakzioa agertzen zuten. Horregatik, talde gogoetatsuak deitzen ziren.

Donald A. Schön (1983) filosofo estatubatuarraren arabera, praktika gogoetatsu batek gidatutako ezagutzak amaitu gabeak dira beti; izan ere, praktikaren eta hausnarketaren bidez etengabeko berreraikitze-prozesuan murgilduta daude. Lan honetan, elkarrizketaren bidez errealitatea ezagutzera eta aldatzera bideratutako elkarlaneko praxi gisa ulertzen dugu gainbegiratzea eta horretatik eratorritako ezagutzak.

**Oinarri tekniko-metodologikoak**

Ikerketa-Ekintza-Parte hartzailearekin eta gainbegiraketarekin koherentea den metodologia kualitatibo baten aldeko hautua egin da. Atal honetan, horietariko bakoitza definituko da

1. **Ikerketa-Ekintza-Parte hartzailea (IEPH)**

Lan honetan, IEPH Gizarte Langileen Nazioarteko Federazioak (International Federation of Social Work, IFSW) 2018an zehatutako Gizarte-langintzaren definiziora, haren helburu, funtzio sozial eta printzipio etikoetara ondoen egokitzen den ikerketa-modalitatea dela uste da.

Hilary Bradbury IEPH metodologian aditua den autore irlandarrak ikerketa eta praktika batzeko hautua egiten du, gaur egungo krisi sozioekologikoaren aurrean erantzun eraldatzaile bat sortzeko beharrezkoa ikusten duena. Eraldaketarako ikerketa-ekintza da hain justu berak proposatzen duena. Zenbait kiderekin burututako lan batean adierazten dutenez, IEPHko ikertzaileek abangoardiako profesionalekin bat egiten dute zientzian oinarritutako ezagutza arazo praktikoei aplikatzerakoan eta ordena sozial demokratiko eta berdintasunezkoa sustatzerakoan (2008, 78). Horri gehitu behar zaio IEPHak teoria-praktika eta ikertzaile-ikertua binomioak gainditzeko aukera, lanbide-ekintzatik bertatik burututako ezagutza kolektiboen eraikuntza ahalbidetzen baitu. Ikertua ikertzaile bihurtzen da, praktikatik eratorritako ezagutza teoria bihurtzen da.

Gizarte-langintzaren baitan, IEPH, *laguntza* profesionalean oinarritutako ikusmolde lineal positibista alde batera uzteko modu bat ere bada, dauden arazoei aurre egiteko profesionalen eta herritarren arteko lankidetza-harremanean oinarritutako praxi bati bide ematen diona.

1. **Gainbegiratzea**

Jadanik aipatu den moduan, lan honetan gainbegiratzea IEPH egiteko teknika gisa aurkeztu nahi da. Teresa Zamanillo gizarte-langintzan katedradunak defendatzen duen bezala, gainbegiratzea “ikertzeko modu berezi bat da, ikerketa-ekintzarako metodo osagarri bat, esparru kontzeptualari buruz hausnartzeko eta esperimentatzeko modu bat, teoria-praxia aplikatzeko metodo bat (2008, 322-323).

Carmina Puig gizarte-langintzako irakaslea eta gainbegiratzailea denak aipatzen duenez, gizarte-langintzan, gainbegiratzeak, lanbide-jardunari buruzko hausnarketa-metodologia gisa “aukera ematen die gizarte-zerbitzuetako taldeetako profesionalei lanbide-trebetasunak hobetzeko, hausnarketaren, pentsamenduaren eta autozainketaren bidez” (Puig 2011, 48). Gainera, Teresa Aragonés gizarte-langile eta gainbegiratzaileak gehitzen duenez, prestakuntzarako, analisirako, hausnarketa partekaturako eta ezagutzak eraikitzeko espazio bat ahalbidetzen du, praxi profesionalak dakarren konplexutasunari heltzeko aukera emanez (Aragonès 2010). Beraz, gainbegiratzea praxi profesionalari buruzko hausnarketa kritiko eta eraikitzailea burutzeko gune gisa ulertu daiteke; kokaturiko ezagutzak berreraikitzeko leku gisa; Harlene Anderson eta Susan Swim-ek (1995) izendatutako elkarlaneko elkarrizketetan oinarritutako topaketa gisa eta ikertzeko espazio partekatu gisa.

Harlene Anderson eta Susan Swim autoreek 1995an publikatutako artikulu batean gainbegiratzea *elkarlaneko elkarrizketa* gisa proposatzen zuten, gainbegiratzailearen eta gainbegiratuaren ahotsak entzunez, partekatuz eta aintzatetsiz burutzen zena.

Interesgarritzat jotzen da gainbegiratzearen funtzioak azpimarratzea IEPH burutzeko teknika gisa testuinguratzerakoan. Honako hauek lirateke:

* Hausnarketa kritikoa burutzea.
* Ezagutzak (deseraiki eta) eraikitzea.
* Elkarlaneko elkarrizketak bermatzea.
* Akonpainamendua egitea.
* Zaintza eta autozaintza sustatzea.
* Eta ikerketa-ekintza-parte hartzailea gautzatzea.

Ainhoa Berasaluze eta Miren Ariño gizarte-langile eta Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) irakasleek honela definitzen dute gainbegiraketa: “jardunbide profesionalaren inguruko hausnarketa-prozesu gisa, jardun profesionalaren aurrean hartzen dugun metaposizioa da, egoerak perspektiba eta argitasun handiagoarekin behatzea ahalbidetzen diguna, esandakoaren gainera itzuliz eta ikuspegi berriak eraikiz, ikasteko eta ekintza-estrategiak sortzeko helburuarekin” (2014, 106). Ildo horretan, gure ikerketak gainbegiraketa elkarlaneko elkarrizketarako, ikaskuntzarako eta eraikuntza partekatuetarako gune gisa azpimarratzen du, mutualitate eta horizontaltasun harremanetatik abiatuta.

1. **Teknika kualitatiboak**

*Gainbegiratze-saioak*

Gainbegiratzea burutzeko talde-saioek eztabaida-taldeekin zenbait alderditan antzekotasunak dituzte. Hain zuzen, eguneroko testuinguruak eta errealitate hurbilak hizpide dituzten elkarrizketak sortzen saiatzen dira biak; nahiz eta “talde artifizial” bat izan, egoera sozial jakin bat berrantolatzen dute testuinguru baten baitan testu bat sortuz (hitz egindakoa grabatu eta transkribatu ostean). Peter Reason eta Hilary Bradbury IEPH metodologian adituak direnen arabera (2008) testu hori edukiaren eta diskurtsoaren analisiaren bidez aztertu eta aintzat hartuko da, bai eztabaida-taldeetan eta bai gainbegiratze-saioetan; kolektiboki identifika daitezkeen zentzumenak deskubritzera bideratuta daude; parte-hartzaile bakoitza prozesu baten zatitzat ulertzen dute, eta harreman simetrikoak bultzatzen dituzte.

Beharbada, alderik nabarmenena gainbegiratze-saioetan taldeak modu espontaneoan eta librean hitz egiten duela izango litzateke, komunikazioa eta informazioa era askean sortu nahian eta ez horrenbeste zerbait konkretua lortu nahian. Eztabaida-taldeetan, ostera, elkarrizketa planifikatua da, informazioa lortzeko diseinatua. Horri gehitu behar zaio gainbegiratze-saioak pertsona-talde berarentzat planteatzen direla (6-12 pertsona), hainbat saiotan (6-9 saio) eta denbora-tarte batean (6 hilabete eta urtebete bitartean); eztabaida-taldeak aldiz talde desberdinekin burutu ohi dira, eta gai baten inguruko informazioa pertsona-talde desberdinetan bilatzen da, antzekotasunak eta desberdintasunak ikusteko.

Beraz, gure eredutik abiatuta, gainbegiratze-saioan taldea elkarlaneko elkarrizketa bihurtzen da, zeinetan azterketa bat egin nahi den, kontzientzia kritiko eta gogoetatsu batetik abiatuta, diskurtsoak berreraikitzeko eta ekintzak hobetzeko eta horrenbestez eraldatzeko asmoarekin. Gainbegiratze-saio horiek osatzeko eta laguntzeko, interesgarria da metagainbegiratze saioak txertatzea, gainbegiratze-saioetan egindako lanari buruzko ikuspegi analitikoa eskuratzeko aukera ematen dutenak. Saio horietan, gainbegiratzearen gainbegiratzea burutuko litzateke.

*Edukiaren analisia*

Dokumentuak aztertzeko metodo eta prozedura multzo bati dagokio, testuaren zentzuan arreta jartzen duena. Edukiaren azterketa kualitatiboa, lan-esparru honen barruan, metodologikoki kontrolatutako komunikazio espazioetako testuen azterketarako hurbilketa gisa definitzen du Philipp Mayring psikologo alemaniarrak (2000). Aztergai dugun materiala kategoria analitikoen laguntzaz interpretatzea da helburua, haren berezitasunak azpimarratuz. Horrela, edukiaren analisia datuen sistematizazioari, birlanketari eta murrizketari aplika dakiokeen teknika gisa erabiltzen da.

Gainbegiratzea IEPH egiteko teknika gisa defendatzerakoan, teknika honen funtsezko interesa informazioa sistematizatu ahal izateko kategoria analitikoak sortzeko ematen duen aukera da, alderdi semantikoak eta pragmatikoak oinarrizkoak izanik.

*Diskurtsoaren analisia*

Teun Adrianus van Dijk linguista eta diskurtsoaren analista holandarraren arabera (1977), diskurtsoaren analisiak prozesua du ardatz, hitzez adierazteko praktika soziala. Hark hizkuntza ez du munduaren isla edo irudikapen gisa ulertzen, gizarte-ekintza eta gizarte-eraikuntza gisa baizik. Diskurtsoaren analisiak, ezagutzaren eraikitzaile eta aldaketa-prozesuen parte gisa ulertuta, diskurtso-praktikak gizarte-egiturekin lotzen ditu Jesús Ibáñez soziologiako katedratikoa izan zenaren arabera (2000); gizarte-praxi gisa, beste zentzu edo esanahi posible batzuk berreraikitzen saiatzen den eraikuntza konplexu eta erlazionala izango litzateke Gregory Bateson biologo, antropologo, gizarte zientifiko, linguista eta zibernetikoaren hitzetan (1972).

Kategorien araberako analisia eta analisi kritikoa egitea da helburua. Testuak testuinguruan aztertzen dira, behatutako errealitatera hurbilketa burutzea ahalbidetzen duten kategoria analitikoen edo kodeen arabera. Horien bidez, kontzeptualizazio bat lortu nahi da, testuaren azalpen eta eraikuntza teorikoa ahalbidetzen duena. Eta horrek Funtsatutako Teoriara eta Kathy Charmaz soziologo eta irakasle emeritu estatubatuarrak (2005) teoria horren inguruan burutzen duen interpretazio berrira hurbiltzen gaitu, kategoriak eta teoriak ikertzaileak eraikitzen dituela kontsideratzen duen teoriara. Horrenbestez, hark gizarte-konstrukzionismoaren barnean kokatu eta izendapen berria proposatu zuen: “constructivist grounded theory”.

Ikerketa kualitatiboa egitekometodologia bati dagokio *Funtsatutako Teoria*, Barney Glaser eta Anselm Strauss soziologo estatubatuarren eskutik sortua izan zena (Glaser eta Strauss, 1967). Metodo kualitatibo gisa, testuinguru naturalean jasotako datuetatik teoria sortarazi nahi du, eta errealitatearen formulazio teorikoak ahalbidetu. Hau da, gizarte gertaerak testuinguru naturaletan ikertzearen bidez, aztergaia den gertaera hori azaltzen duten teoriak sortu nahi dira, horretan parte hartzen duten gizabanakoen elkarrekintzetatik abiatuta. Azken helburua munduak nola funtzionatzen duen ulertzea da, gizadiaren ulertzeko erara sarbidea izatea. Zentzu horretan, ikertzailea ikasitako guztia desikastera behartzen du, eta soilik eskuratutako datuetan erdiratzera.

Geroago, Kathy Charmaz-ek *constructivist grounded theory* edo *funtsatutako teoria konstruktibista* proposatzen du (2005). Aurrekoarekin alderatuz, ikertzaileak pertsona parte-hartzaileekin batera ezagutzaren eraikuntzan duen inplikazioan jartzen du honek enfasia, eta, horrenbestez, ikerketan zehar ikertzailearen sinesmen eta balioetan arreta jartzearen garrantzia mahaigaineratzen du.

Gainbegiratzea IEPH teknika gisa aurkezterakoan, edukiaren analisiaren eta diskurtsoen analisiaren arteko batuketa egitea proposatzen da

**Gizarte-zerbitzuetan burututako ikerketa baten adibidea**

Gainbegiratze-saioak ikerketa teknika gisa erabilita IEPHan oinarritutako ikerketa martxan jarri da. Ikerketak 15 hilabeteko iraupena izan du, 2018ko irailean hasi eta 2020ko martxoan amaitu da, aurretik azaldutako prozesu metodologikoari jarraikiz. Bederatzi gainbegiratze-saio burutu dira, eta horietan parte hartu duten profesionaletariko bakoitzak gainbegiratu beharreko egoera bat aurkeztu du, bere jardun profesionalean nolabaiteko zailtasuna, zalantza, dilema, gatazka edo galdera eragin diona. Saio guztiak grabatu eta transkribatu egin dira, profesionalek beren eguneroko praxian sentitu eta adierazitako zailtasun nagusiak errazago detektatzeko eta hobetzeko proposamenak izendatzeko helburuarekin.

Gainbegiratze-saioek zailtasunei eta hobetzeko aukerei buruzko hausnarketa egitea ahalbidetu dute. Tokiko gizarte-zerbitzuen testuinguruetan gizarte-langintzaren jardun profesionala hausnartzeko eta aztertzeko aukera, diziplina bereko akademiko eta profesionalek osatutako taldeen baitan. Helburua izan da jardun profesional hori hobetzea, zailtasunak modu eraikitzailean landuz eta esanahi berriak bilatuz, eta horretatik abiatuta ekintza-ildo estrategikoak proposatuz. Edukia zein diskurtsoa aztertzeko teknikak aplikatuz horien sistematizatzea lortu da, eta horrek proposatutako helburua lortzen lagundu du: jardun profesionala eraiki eta berreraikitzea.

Jadanik aurreratu den moduan, ikerketa honen objektua edo aztergaia lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuetan burutzen den gizarte-langintzaren praxi profesionala izan da. Hain zuzen, praxi horri buruzko hausnarketa egitea bilatu da, eguneroko lanean aurkitzen diren zailtasunak nabarmendu eta horiei esanahi berriak emateko; eta horiek gainditzeko ekintza alternatiboei buruz hausnartzeko, horrela, lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuetatik burututako gizarte-langintza hobetzea lortzeko asmoz.

Gainbegiraketa-saioetan aurkeztutako “zailtasun-egoera profesional” horiek dokumentu batean idatziz ere islatu dira, profesional bakoitzak saioan aurkeztu aurretik idatziz landu baitu bere egoera. Dokumentu hori saio bakoitzaren ondoren berrikusteko eta eguneratzeko eskatu zaie, eta saioan planteatutako ikaskuntzak, kontzeptu berriak, hausnarketak eta/edo ekintza-estrategiak jasotzeko. Dokumentua berreraiki egin dute, erreferentziatzat kode batzuk hartuta. Kode horiek analisi-hausnarketako sei ardatzetan egituratuta daude, ikerketa honen aurre-analisi kategoria gisa (Berasaluze eta Ariño 2014, 109):

**XIV. Grafikoa. Analisi-hausnarketarako ardatzak***.*

* *Testuinguruaren eta erakundearen ardatza.* Gure dilema edo zailtasunaren eta testuinguruaren (kulturala, ekonomikoa, politikoa, legegilea…) zein erakundearen edo gizarte-zerbitzuen testuinguruaren aldagaien arteko harremana islatzen du, dilema gainditzeko aukera edota oztopo gisa eragina izan dezaketenak. *Nola eragiten du testuinguruak eta profesionalaren erakundeak, bertako proiektuek, helburuek, egiturak, araudiak eta abarrek aurkeztutako egoeran?*
* *Ardatz tekniko-metodologikoa.* Kontuan hartzen ditu planteatutako zailtasunean eragiten duten alderdi teknikoak eta metodologikoak, era positiboan zein negatiboan eragin dezaketenak. *Zein metodologia mota eta teknika erabiltzen dira zeregin profesionalean planteatutako zailtasuna areagotu edo hori konpontzen lagundu dezaketenak?*
* *Ardatz intrapertsonala edo pertsonaren baitako ardatza.* Funtsean, aurkezten dugun zailtasunak edo gatazkak pertsonalki eta gure jardunbidean, gure funtzio sozialean zein identitarioan nola eragiten digun adierazten du. Zein alderdik ahalbidetzen diguten aurrera egitea eta zeintzuk ez. *Nola eragiten dio pertsonalki profesional bakoitzari aurkeztutako egoerak? Ondoez pertsonalik sortzen al dio? Antsietatea, beldurra, tristura, frustrazioa...*
* *Ardatz interpertsonala edo pertsonen arteko ardatza.* Pertsona erabiltzaileekin edo horien erreferentzia testuinguruekin izandako interakzioan zein lan taldeetan, egoerei buruzko analisia egiterakoan edota horiei aurre egiteko estrategiak planteatzerakoan sortzen diren ikuspuntu desberdin eta konfrontazioei egingo lioke erreferentzia. Erabiltzaile zein lan taldeekin ezartzen ditugun harremanek, planteatutako dilemari heltzeko sinergiak sor ditzakete, edo horretarako akordioak eragotzi. *Nolakoak dira aurkeztutako egoeratik eratorritako interakzioetan jokoan jartzen diren harreman motak? Profesionalen artean, erakundearekin, artatutako pertsonekin...*
* *Ardatz epistemologikoa.* Behar ditugun ezagutzei dagozkien alderdiak (kontzeptuak, teoriak, ereduak) islatzen eta balioesten ditu, aurkeztutako zailtasuna hobeto ulertu eta gainditzeko eskura ditugunak. *Ba al dago aztertzen ari zaren egoera hobeto ulertzen lagunduko lizukeen teoria, egile edo esperientzia kontrastatu edota argitaraturik?*
* *Ardatz etiko-ideologikoa.* Planteatzen dugun egoera hobetzeko eta aldatzeko estrategiak ulertzeko, aztertzeko eta planteatzeko orduan, agertzen diren gure printzipio etiko-filosofikoei eta ideologiaren alderdiei egiten die erreferentzia*. Planteatutako zailtasunak badu zerikusirik lanbidearen printzipio etikoekin edo kode deontologikoari lotuta dago?*

**Ikerketatik eratorritako emaitza nagusiak**

Jarraian aurkezten den taulan ikerketatik eratorritako emaitza nagusiak jasotzen dira, aurreko atalean azaldu berri diren ardatzei jarraikiz. Bakoitzaren barnean zailtasun nagusiak eta aurre egiteko estrategiak adierazi dira:

**XXIII. Taula. Ikerketaren emaitzak.**

Dena den, zailtasunen artean badira batzuk garrantzia berezia dutenak. Hori dela eta, hurrengo atalean lau zailtasun nagusi sakonki aztertuko eta landuko dira, eta ondoren, horiek gainditzeko estrategiak proposatzera pasatuko gara:

*Zailtasun nagusiak*

Ikerketaren bidez identifikatutako zailtasun nagusiak berresten dituzte taldeko kideek, eta positiboki baloratzen da zailtasun horiek identifikatzea, lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuetatik burututako gizarte-langintzaren eguneroko praxiarekin lotutako zenbait ondoez hobeto ulertzen laguntzen baitute. Horrela, lau zailtasun nagusi identifikatu eta nabarmendu dira, gainbegiratze-saioetan eta ondorengo analisi-bileretan landutako elkarrizketa eta materialetatik abiatuta burututako hipotetizazio-lana oinarritzat dutenak. Jarraian, horietako bakoitza aurkeztuko dugu:

* **Gehiegizko araugintza eta burokratizazioa**

Gehiegizko araugintza eta burokratizazioa, oro har, administrazio publikoaren eta, bereziki, gizarte-zerbitzuen egiturazko joera da. Objektuaren konplexutasunaren aurrean ziurgabetasunez betetako sistema bat erakusten dute gizarte-zerbitzuek, boterea, segurtasuna eta kontrola lortzeko arauak eta burokrazia oinarrizko tresna gisa erabiltzen dituena, horien gehiegizko erabilera eginez. Arau, protokolo eta prozedura horiek profesionalen esparru instrumental bihurtzen ari dira, esparru teoriko-metodologiko propioa eta herritarrekin lankidetzan aritzeko berezko praxia bertan behera uztearekin batera. Gure jarduera profesionalean parte-hartzeak eta ezagutza zientifiko-diziplinarrek gidatzen ez bagaituzte eta arauak eta burokrazia zientziaren kategoriara igotzen baditugu, behartuta gaude gizarte-langintza deskalifikatu eta desprofesionalizatzera eta gizarte-zerbitzuetako edo esku-hartze sozialeko langile tekniko bihurtzera, interbentzionismoan erorita, elkarlaneko praxitik urrun.

Ikerketan hainbat hipotesi eztabaidatu eta aztertu ditugu, beste egile batzuek aurkitu dituzten ekarpen batzuei jarraipena ematen dietenak, gizarte-zerbitzuetako gizarte-langile gisa arriskuan jartzen gaituztenak eta garrantzia eman eta aurre egin behar zaienak.

Honi dagokionez, ondorio nagusiek erreferentzia egiten diete asistentzialismoan oinarritutako jarrera protekzionistatik eta jarrera teknokratikoetatik abiatutako kudeaketa zein izapidetze burokratikoko egoerei, desprofesionalizatzea dakartenak. Izan ere, Arantxa Hernandez-Echegaray gizarte-langileak dioenez, egoera horietan “ezintasunaren, ikasitako babesgabetasunaren, konformismoaren eta immobilismoaren sentimendua sortzen da, eta horrek berekin dakar lanbide gisa autokontzeptu kaskarra eta anbizio baxua izatea” (2019, 17).

Zailtasun honi lotuta, ikerketatik eratorritako eta elkarlanean egindako eraikuntza hauek aipatu behar dira:

* Erakundearen ikuskera protekzionistegia bada eta gastuaren kontrolean oinarritzen bada, funtzio asistentzialen garapena bultzatzen du, baliabideen kudeaketa eta izapidetzea lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuen zeregin nagusi gisa zehaztuz.
* Baliabideak izapidetzea gizarte-zerbitzuen funtsezko zeregina da, gizarte-ekintzaren zati bat; hala ere, zeregin horri ematen zaion neurriz gaineko garrantzia eta espazioa, eta burutzen den koordinazio, antolaketa eta plangintza desegokia, azkenean, zama desmotibatzaile bihurtzen dira profesionalentzat.
* Burokratizazioak lan-prozesu neketsuak eta errutinazkoak dakartza berekin, gainkarga eragiten dutenak eta sormena eta hausnarketa kritikoa galarazten edo kaltetzen dutenak. Gainera, gehiegi arautuz gero, esku hartzeko prozesuak protokolizatu egiten dira, eta administrazio-prozedura gizarte-langintzaren berezko praxi profesionalarekin nahasten da.
* Gizarte-langileek bigarren sozializazio profesionala esperimentatzen dute gizarte-zerbitzuen sistemaren eskuetan. Kasuen/baliabideen kudeaketan oinarritutako sozializazio *sasi-konduktista*, “bizirauteko” trebakuntza baten antzekoa.
* **Gizarte-langintza eta gizarte-zerbitzuak berdintzat jotzea**

Gizarte-zerbitzuen bilakaerarekin eta garapenarekin, gero eta “ordenatuagoa” eta arautuagoa den sistema baten aurrean aurkitzen gara, malgutasunerako eta sormenerako marjina gutxi duena. Horrek zaildu egiten du gizarte-langintza kritiko, dinamiko eta herritarren zein *gizarte-auzia*ren aukera eta egoera aldakorretara egokitzen dena burutzea. Horrela, eta Salvador Minuchin eta H. Charles Fishman psikiatrek diotenari jarraikiz (2004), gizarte-langintzako sistema, *sistema bateratu* baten ezaugarri nagusiak dituen sistema bihurtzen da, hots: muga lausoak, bi sistemen arteko identifikazioa, askatasunik eta autonomiarik eza, nortasun-galera, gehiegizko mendekotasuna, *gizarte-auzia* alde batera uztea, objektuen, helburuen, rolen, funtzioen eta zereginen nahasketa. Hori dela eta, antropologian doktorea den Xavier Pelegrí kataluniarrak azpimarratzen du “gizarte-zerbitzuek ezartzen duten lan egiteko moduak gizarte-langintzarentzat ezartzen duen morrontza” (Pelegrí 2014, 12) ekarri duela.

*Gizarte-auzia,*Europan XIX. mendean sortutako adiera da, garai hartako kezka politiko, intelektual eta erligiosoak barne-hartzen zituena, industria iraultza ostean sortu ziren arazo eta problematiken aurrean, besteak beste, txirotasun maila altuak eta langileriaren bizi baldintza eskasak.

Garai hartako gizarte kapitalista eredu liberalak ezaugarritzen zuen, aurreko garaietako eredu absolutistekin alderatuta aurrerapauso itzela izan zen. Eredu hau gizabanakoaren askatasunean oinarritzen zen, baina horrek bere egoera moral zein materialaren erantzule bakar ere bihurtzen zuen norbanakoa. XIX. mendean zehar, industrializazioaren garapenak agerian utzi zituen bere alderik ilunenak: gizarte-arloan langileen lan-baldintza txarrak eta horien familien bizi-baldintza gogorrak azpimarra daitezke. Horrenbestez, gero eta nabariagoa zen liberalismoak erakusten zuen gaitasunik eza langileriaren bizi-baldintzak hobetzeko.

Horren aurrean, beharrezkoa ikusi zen Estatuaren esku-hartzea, “gizarte-auzia” deitzen hasiak ziren hori konpondu ahal izateko. Langileak eratzen eta eskubideak aldarrikatzen hasi ziren, eta egoera berri horretatik ideologia oso bat sortu zen, aurrekoa (eredu liberala) kolokan jartzen zuena: sozialismoa, oro har esanda (haren barruan sozialismoa bera eta anarkismoa sartzen ziren) (Zabalo, 2008, 19).

Labur esanda, beraz, garaiko problematikei eta horiei aurre egiteko aukerei egingo lioke erreferentzia *gizarte-auzia*k.

Gure ikerketarekin atera ditugun ondorioek *morrontza* hori indartu baino ez dute egiten, eta erantzun beharreko egoera posible batzuk errepikatzen dituzte, hala nola: gizarte-zerbitzuen sistemak gizarte-langintza asimilatzea; erakundeen enkargutik ideologikoki, teknikoki eta prozesualki baldintzatutako praxia, eta horrek eragin dezakeen botere-abusua, bai eta harreman asimetrikoak ere (up-down), izan ere, ez da kontuan hartzen elkarrekiko lankidetza erabiltzaile eta profesionalaren artean. Horren aurrean, Libertad González soziologian doktorea eta gizarte langilea eta Alfonsa Rodriguez gizarte-langintzan doktoreak dioskute norbera (eta, beraz, erabiltzailea) bere bizitzaren aditua dela onartu behar dugula, subjektuak ezjakinak direla uste izatea ezezagutzaren isla baita (2020, 147). Horri buruzko beste ondorio batzuk honako hauek lirateke:

* Gizarte-zerbitzuen sistemak gizarte-langintza asimilatzeak arriskuan jartzen ditu kalitatezko arreta eta hausnarketan zein lankidetzan oinarritutako gizarte-langintza. Horrek gizarte-langintzaren itxura distortsionatua eta askotan negatiboa erakusten du, kontrol figura gisa agertuz, lankidetza eta laguntza oinarritzat dituen figura gisa agertu beharrean (Zubillaga-Herran eta Berasaluze, 2021).
* Aipatutako morrontzak are zaurgarriago bihurtzen gaitu berez egoera hauskorrean dagoen gure estatus sozio-profesional feminizatuaren ikuspegitik; izan ere, Belen Lorente gizarte-langilea eta antopologian doktorea denak eta Natalia Luxardo gizarte-langilea eta gizarte-zientzietan zein kulturan eta gizartean doktorea denaren arabera “gizarte-zaintza eta laguntza, ezinbesteko funtzio ekonomiko eta soziala betetzen duten arren, gizartean eta lanean aurrera egiteko arrakastatsutzat jotzen diren jardueretatik kanpo daude” (2018, 105).
* Lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuetan ez dago gizarte-langintzako esparru teoriko-metodologikorik, partaidetzaz eraikia, aitortua eta partekatua denik. Metodologiek sistemaren tresnei eta araudiei erantzuten diete, estrategia profesionalak erabakitzeari eta lantzeari baino lehen.
* Biztanleriaren etiketek eta “adituaren” diagnostikoek (aldebakarrekoak direnak, parte-hartzaileak izan beharrean) eragotzi egiten dute elkarlanaren bidez hobetzeko eta aldatzeko estrategiak eraikitzea.
* **Gizarte-langintza diziplinaren ahultasunak**

Argi dago gizarte-langintza diziplina gisa ahulduta eta profesionalki arinduta dagoela, eta sakontasun epistemologikoa zein ekintza profesionala behar dituen *ezagutza-corpus* bat duela. Ahulezia eta hauskortasun horren ondorio negatiboak agerian geratu dira gainbegiratze-saioetan. Gizarte-zerbitzuen sistemari dagokionez, eta eguneroko lanbide-jardunerako baliagarriak diren ezagutza urriak ikusita, gizarte-zerbitzuen sistemak zehazten du zer eta nola egin behar den lan profesionala. Herritarren eskaerei dagokienez, eta esparru teoriko-metodologiko eta tekniko adosturik ez dagoela kontuan izanik, praxi profesionala, lehen adierazi dugun bezala, administrazio-izaerako lan-prozesu bat da, funtsean baliabideak kudeatzera edo izapidetzera mugatzen dena.

Diziplinaren ahultasun hori hainbat elementutan zehazten da: hala nola, objektuaren konplexutasunean; gizarte-langintzaren parametroei eta erabiltzaileen parte-hartzeari erantzuten dion diagnostiko baten garapen eskasean; gure lanbideak erakunde-sistemaren barruan duen posizio ahulean; diziplina-tresna eta tekniken garapen eskasean; gehiegi mugatutako hizkuntzan; gizarte-langintzatik burututako ikerketa eskasean; unibertsitateen eta lanbide-baliabideen arteko lankidetza urrian; edota baliabideen merkantilizazioan zein sareetako lankidetzaren faltan. Teresa Zamanillo gizarte-langintzako katedradunak (2008), adibidez, gizarte-langintzaren ondare teoriko-praktikoaren egoera ezegonkorrari egiten diote erreferentzia, alde batetik, praktikan egiten den enfasiagatik, eta, bestetik, praxiarekin alderatuta egiten den ikerketa eskasagatik.

Herritarren eskaeren aurrean dagoen hauskortasunari dagokionez, ikusi dugu banakako edo familiako esku-hartzeetan zentratutako gizarte-langintzak, berehalakotasunezko izaera duenak, ikusezin bihurtzen duela *gizarte-auzia*, gizarte desafiliazio eta desabantaila egoeren azterketa kritikoa itsutzen duelarik. Teresa Zamanillo eta Maribel Martin gizarte langileen hitzetan, “ekitate eza, pobrezia eta gizarte-bazterkeria sortzen dituzten egiturazko faktoreei buruzko isiltasuna, kezkagarria da, uste dugu banakako eta familiako gizarte-langintzak duen zentraltasunak ezin duela komuniteko gizarte-langintzaren kalterako edo ordezkapenerako izan” (2011, 111). Hauskortasun hori azpimarratzen duten beste gako batzuk honako hauek dira:

* Praxi profesionaletik abiatutako ekoizpen teoriko eta ikerketa epistemologiko eskasa, eta gizarte-langintzako ereduen garapen urria; horrek administrazio protokoloetan oinarritutako diagnostikoak egitea dakar, irizpide profesionalean oinarritutako diagnostikoak egin beharrean.
* Egoerak edo arazoak definitzeko kontzeptu “kristalizatuak” (finkoak, aldaezinak) erabiltzeak zaildu egiten ditu elkarlanean eta askatasunean oinarritutako elkarrizketak eta mutualitate harremanak, eta horrek zailtasun handiagoak dakartza praxi profesionalean pertsonekin/herritarrekin lankidetzan eraikitako prozesuak eta emaitzak ebaluatzeko.
* Profesionalak *erresistentzia-*posizio batean kokatu behar dira, baliabide jakin bat lortzeko eskaera “tuneatu” baten berehalakotasunari ez erantzuteko, eta gizarte-langintzaren parametroetatik abiatuta eskaera parte-hartzean oinarrituta berreraikitzea planteatzeko.
* Hainbatetan agertu diren ondoez emozionalak, frustrazioak, segurtasunik ezak, beldurrak eta abarrek zerikusi handiagoa izan dezakete gizarte-zerbitzuen sisteman duten posizioarekin eta diziplina zein estatus sozialaren nolabaiteko ahultasunarekin, profesionalen hauskortasun pertsonal edo emozionalarekin baino.
* **Gehiegizko inplikazioa lanbide-jardunean**

Gainbegiratze-saio desberdinetan agerian geratu da profesionalek, beren lana garatzeko, lotura edo harreman bat eraiki behar dutela pertsonekin, familiekin, taldeekin eta/edo komunitatearekin. Enpatian, konfiantzan, onarpenean, elkarrekikotasunean eta horizontaltasunean oinarritutako harremana, hain zuzen. Harreman hori sortzeko, trebetasun profesionalaz edo gaitasun teknikoez gain, benetakotasuna behar da, profesionalaren inplikazioaren bidez. Horrek lan intrapertsonala, barnekoa eskatzen du, identitate pertsonal-profesionalaren garapena eta eraikuntza, hausnarketaren, autoezagutzaren, autokritikaren eta sakontze etiko-epistemologikoaren bidez.

Horri guztiari erantzun ahal izateko, profesionalaren inplikazioa behar da, baina baita bere lanbidea burutzen duen erakundearena ere. Profesionala ez da beti jabetzen, edo ez du nahi edo ezin du, bere zati hori artatzearen garrantziaz eta beharraz. Erakundeak, berriz, begirada utilitarista eta epe laburrekoarekin, ez dio jaramonik egin nahi izaten. Hausnarketa horretatik abiatuta, beste zailtasun batzuk planteatzen dira:

* Harremana, pertsona erabiltzaileak nahiz profesionalak eraldatzen duten prozesua da. Harreman horrek askatasunean, konfiantzan, mutualitatean eta osagarritasunean oinarrituta egon behar du, eta, horrenbestez, gizarte-langintzaren praxiaren ardatz gisa ulertu behar da.
* Premisa horiei erantzuten dien harreman batek ez ditu bere gain hartzen ez dagozkion erantzukizunak, ordezkaritza instituzionalaren edo praktika asistentzialista eta asimetrikoen araberakoak direnak.
* Egiaztatutako ondoez emozionalak (frustrazioa, segurtasunik eza, beldurra, bakardadea, sufrimendua, eta abar) profesionalen zaintza pertsonala burutzearen beharra ere agerian jartzen digu. Ahaztu gabe, askotan, lan-baldintzek, baldintza pertsonal eta profesionalek (isolamendua, laneko estresa, bakardadea, “partekatua ez den” erantzukizuna, espazio desegokiak, aintzatespen eskasa, mendekotasun hierarkikoa, eta abar) ez diotela mesederik egiten ez oreka pertsonalari, ez eta garapen profesionalari ere.
* Esparru pertsonaleko alderdiak, hala nola, norbere balioak, esperientziak, bizipenak eta abar, harreman profesionalean agertzen dira, eta horrek, askotan, balio-gatazka (profesionalak hobesten dituenak erabiltzaileak hobesten dituenarengandik ezberdinak direnean), laguntza-harremanaren kontrola (gizarte-langileak bere irizpide profesionala erabiltzaileen autonomiaren eta erabakimenaren gainetik ezarriz), transferentziak eta kontratransferentziak eta abar eragiten ditu, bai eta printzipio desberdinen arteko dilema etikoak ere. Horren adibide bat izan daiteke autonomia eta askatasuna mendekotasunaren eta protekzionismoaren balioekin kontrajartzen direnean.

*Zailtasunei aurre egiteko estrategiak*

Zailtasun nagusiak detektatzeak, gizarte langileek lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuetan bizi duten egoera eta gaur egungo praxi profesionalaren baldintzak eta ondorioak hobeto ulertzen laguntzen du. Hurbilketa diagnostiko horretatik abiatuta, ikerketa talde osoa bildu da ekintza-eraldaketarako ildo estrategiko batzuk lantzeko. Horrela, gizarte-zerbitzuetako lehen mailako arretan gizarte-langintza hobetzeko oinarrizko hiru ildo estrategiko edo arlo identifikatu dira. Era berean, ildo horietariko bakoitzaren barnean ekintza batzuk azpimarratzen dira, horiek gauzatzea bideratzeko. Jarraian hiru ildoak eta dagozkien ekintzak jasotzen dira.

* **Profesionalen autozaintzarako espazioak ahalbidetzea**

Planteatutako ekintza-ildoetako bat zaintza pertsonal-profesionalari lotuta dago, horrek aldaketa eta hobekuntza lortzeko duen garrantziagatik, zailtasunen azterketan egiaztatu ahal izan dugunez. Hona hemen gauzatzeko proposatzen diren zenbait ekintza:

* Hausnarketa eta truke profesionalerako guneak sortzea, autoprestakuntzarako eta ezagutzak elkarrekin eraikitzeko bidea ematen dutenak.
* Erakundeen urteko planetan gainbegiratze profesionala sartzea, parte hartzea borondatezkoa eta txandakakoa izanik (zailtasun-egoeren aurkezpena kide desberdinen artean txandakatuz burutuko da).
* Lantaldeen funtzionamendua eta kohesioa hobetzea, profesionalarentzako laguntza gisa ulertuta. Talde-arduradunei lidergoari buruzko prestakuntza emanez eta taldeko bilerak birdefinituz, izaera informatiboaz harago, irizpideak adostea, ekintzak ebaluatzea eta taldearen harreman-dinamikak lantzea ahalbidetuko dutenak.
* Gizarte-langintzako profesionalen inplikazioa lortzea erantzukizuneko lanpostuetan.
* **Gizarte-langintza diziplina gisa indartzea**

Bigarren ildo honetan, gizarte-langintzaren diziplinari eta hura indartzeko beharrari lotutako alderdiak lantzen dira. Beharbada, hori da ahalegin eta dedikazio handiena eskatzen duen lan-ildoetako bat, baina baita diziplinaren barnean aldaketa edo hobekuntza handienak ekar ditzakeena ere. Ekintza posible batzuk identifikatu dira:

* Gizarte-langintzaren marko teoriko-metodologiko eta teknikoa burutzea lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuetan (dena arau eta protokoloen esku utzi beharrean).
* Gizarte-langintzaren diziplinara bideratutako etengabeko prestakuntza egokitzea.
* Gizarte-langintzako profesionalak prestatzea, gainbegiratzaile gisa jarduteko.
* IEPH metodologietan oinarritutako ikerketak garatzea, akademia-jardunbide lankidetzan (hau da, unibertsitatean ezagutza sortzen eta zabaltzen diharduten eta egunerokoan gizarte-langintzako praxia burutzen dabiltzan profesionalen artean), gizarte-langintzari buruz eta gizarte-langintzarako.
* Ezagutzak eta lanbide-praxia transferitzea.
* ***Gizarte-auzia* ikusgarri egin eta arreta eskaintzea**

Hirugarren estrategia *gizarte-auzia* alde batera ez uzteko beharrari buruzkoa da; izan ere, hausnarketa- eta analisi-prozesuan zehar, behin eta berriz agerian geratzen da desberdintasun sozialen sorrera eta izaera estrukturala. Hona hemen proposatutako zenbait ekintza:

* Herritarrek parte hartzeko guneak sortzea, horiek direlako *gizarte-auzia* lehen pertsonan bizi dutenak eta, beraz, horren berri eman dezaketenak.
* Eskubide sozialak urratzen dituzten egoerak ikusaraztea, erantzukizunak argituz eta helaraziz.
* Gizarte-zerbitzuetako eta gizarte-langintzako sistemak bereiztea, honako gai hauek argituz: funtzio soziala, xedea, helburuak, metodologiak, teknikak, mugak, gaitasunak, eta abar.
* Zerbitzuen eta prestazioen kudeaketaren antolaketa eta plangintza hobetzea, eta prozedura burokratiko-administratiboak sinplifikatzea.
* Arreta-ratioak, lan-kargak eta erantzukizunen banaketa egokitzea lan-taldeetan, arreta kalitatezkoagoa izan dadin.
* Gizarte-zerbitzuen arloko legedia betetzea eta beharrezko baliabide ekonomikoen inbertsioa bermatzea.

**Ondorio nagusia: gainbegiratzea elkarlaneko ikerketa burutzeko aukera**

Ulertzen dugu gizarte-langintzan ez dagoela partaidetzarik gabeko ikerketarik eta testuinguruak elkarrizketa partekatuaren bidez eraikitzen direla. Paulo Freirek pedagogo eta filosofo brasildarrak esango lukeen bezala, benetako ekintza dialogikoak “ulermena, kultur sorkuntza eta askatasuna sustatzen dutenak” (1975, 67) izango dira; edo Mikhail Bakhtin historialari, literatur kritiko eta hizkuntzaren teoriko zein filosofo errusiarra parafraseatuz (1993), pertsonen arteko elkarrizketetan eraikitzen dira hausnarketa kolektibo batetik eratorritako esanahiak.

Ikuspegi horretatik begiratuta, aurkeztu berri den ikerketa-eredua hobetsi nahi da, ikerketaren eta ekintzaren arteko konbinazioa bilatuz, lankidetza eta berreraikitze positiboko irizpideetatik abiatuta, ikerketa positibistari alternatiba bat eskaintzeko helburuarekin. Gainbegiratzea, abiapuntu horiek bateratzen dituen aukera bat dela uste da, gizarte-langintza diziplina gisa eta gizarte-zerbitzuetako praxi gisa hobetzen laguntzen duena.

Eredu honen helburua da behatu eta autobehatu beharreko hainbat alderdiri eta konpromisori buruzko azterketa kritiko-gogoetatsu bat lortzea: hala nola, nortzuk gauden inplikatuta, zer erantzukizun partekatzen ditugun eta testuinguruek nola eragiten duten; nola izendatzen eta berrizendatzen ditugun zailtasunak edo dilemak, eta zer erreferente teoriko-praktikorekin; nola eragiten dieten gure aukerei, emozioei eta erabakiei, eta nola eragiten dieten artatzen ditugun pertsonei; nola elkartzen diren gizarte-langintzaren berezko metodologia eta teknikak; zer balio eta printzipiok esku hartzen duten erabakiak hartzean eta ekintza-estrategiak lantzean; zein araudi eta prozedurak arautzen eta/edo mugatzen duten lanbidea; nola hartzen dugun kontuan *gizarte-auzia* edo indibidualetik kolektiborako jauzia; eta abar.

Gainbegiratzearen bidez burututako IEPH eredua tokiko gizarte-zerbitzuetako gizarte-langintzaren hobekuntzari buruzko ikerketa batean aplikatzeak agerian utzi du metodologia horren potentziala. Bai prozesuaren ikuspegitik, ikerketa horretan parte hartu duten pertsona guztientzako ezagutzak ikastea eta berreraikitzea ekarri baitu; eta bai gizarte-langintzako testuinguru jakin batzuetako lankidetza eraikitzailearen ikuspegitik. Ezagutzaren ikuspegi indibidualaren ordezko perspektiba bat bereganatuz, elkarrekin lortu dugu jarduera profesionalean beharrezkoak diren aldaketen aldeko zentzumenak nabarmentzea, balio orokortzailerik eta transhistorikorik ez dutenak, baizik eta jakintza partekatu eta testuinguru historiko eta geopolitiko batean oinarrituta daudenak.

Dena den, kontziente izan behar dugu ikerketa neketsuak direla, parte-hartzaileen konpromiso handia eskatzen dutenak. Hala ere, gure aukera berresten dugu, eta, elkarlanean aritzen garen testuinguruekiko analogian, badakigu gure egitekoa etengabeko “eraikuntzan” egotea dela.

**Sakontzeko:**

Alonso, L. E. (1998). *La mirada cualitativa en sociología: una aproximación interpretativa.* Fundamentos.

Andersen, T. (1987). The Reflecting Team: Dialogue and Meta-Dialogue in *Clinical Work. Family Process* 26(4), 415-428.

Anderson, H. eta Swim, S. (1995). Supervision as Collaborative Conversation: *Connecting the Voices of Supervisor and Supervisee. Journal of Systemic Therapies* 14, 1-13.

Anderson, H. (1997). *Conversation, language, and possibilities: A postmodern approach to therapy.* Basic Books.

## Intersekzionalitatea sakontze demokratikorako ikerketa-tresna gisa: teoria eta adibideak

Idoia Del Hoyo Moreno, Miriam Ureta García eta Uxue Zugaza Goienetxea

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

**LABURPENA:** Intersekzionaliteari buruzko narratiba akademikoek Feminismo Beltzaren ibilbidean kokatzen dute haren sorrera eta genealogia, Kimberlé Crenshaw legelari afroamerikarrak (1989) gurutzaketaren metafora proposatzen duenean, hain zuzen (Collins & Bilge, 2016; Collins, 2019). Hasierako ekarpen horretatik abiatuz, intersekzionalitateak izandako ibilbide, erabilera, ikuspegi eta berrikuspen ugarik, haren izaera heuristikoa azaleratu dute, gure inguruko errealitatea ezagutzeko eta ikertzeko tresna edo disposizio analitiko gisa aurkeztuz (Cho, Crenshaw & McCall, 2013: 786-8). Intersekzionalitatea, beraz, “desberdintasuna, diferentzia, eta hauek boterearekin dituzten harremanen inguruan hausnartzeko modu bat” dela esan genezake (ibid., 2013: 795); justizia soziala ardatz duen leiar analitikoa, beraz (Martínez-Palacios eta Martínez, 2019: 9). Posizio epistemologiko kritiko batetik abiatuz, kapitulu honetan, nondik eta noren tresnekin pentsatzen eta ikertzen dugun problematizatzea eta birpentsatzea ezinbestekoa dela defendatzen dugu, eta intersekzionalitatea horretarako ezinbesteko tresna dela. Horrela, eta intersekzionalitatea aurkezteaz gain, horrek gure ikerketetan izan ditzakeen bi erabilera posible aztertzen dira hurrengo lerroetan, sakontze demokratikorako prozesuen diseinuan, inplementazioan eta garapenean aurrera egingo duen ezagutza lantzeko helburuarekin.

**Sarrera: intersekzionalitatea eta sakontze demokratikoa**

1989. urtean, Kimberlé Crenshaw-k *gurutzaketaren metafora* proposatu zuen emakume afroamerikarrek generoaren eta arrazaren arteko gurutzaketan oinarritutako zapalkuntzaren inguruko bizipenen heterogeneotasuna nola gorpuzten zuten azaltzeko (1989: 149). Ariketa honekin, eta emakume afroamerikarrek pairatzen zituzten zapalkuntza-egoera eta esperientzien konplexutasuna agerian uzteaz gain (Collins & Bilge, 2016: 65), Crenshaw-k zapalkuntza pentsatzeko erabili ohi diren marko monistek eragiten dituzten gabeziak ere salatu zituen (1989: 140; 1991). Intersekzionalitatea premisa nagusi batetik abiatzen da, beraz: testuinguru jakin batean, desberdintasuna modu *gurutzatuan* bizi eta pairatzen dela, generoa, klasea, jatorria, arraza, adina, hizkuntza, erlijioa, etnia, sexualitatea eta/edo kapazitismoa bezalako ardatzak oinarritzat hartuta (ikusi Martínez-Palacios eta Martínez, 2017; 2019).

*Gurutzaketaren metafora*: nahiz eta intersekzionalitatearen ideia ez zuen Kimberlé Crenshaw-k asmatu, bera izan zen *intersekzionalitate* hitza erabili zuen lehenengo pertsona. Hitzaren esanahia azaltzeko, errepide-gurutzaketaren analogia erabili zuen. Berak azaltzen duenez: “diskriminazioa, intersekzio edo bidegurutze batean gurutzatzen den trafikoaren antzera, norabide batetik zein bestetik joan-etorri daiteke. Bidegurutzean istripu bat gertatzen denean, noranzko askotatik joan-etortzen diren autoetako batek sor dezake, baita guztietatik datozen auto guztiek ere” (1989: 149). Analogia honekin Crenshaw-k zera erakusten du: diskriminazioa (baita agentzia eta erresistentziarako gaitasuna ere) inoiz ez dela bide edo ardatz bakar batean gertatzen, ardatz edo bide horien artean gertatzen diren gurutzaketa eta nahasketetan gertatzen baita. Emakume afroamerikarrek sakonki teorizatutako ideia da intersekzionalitatea: generoaren eta arrazaren arteko gurutzaketan kokatzen baitira bizitako zapalkuntza zein erresistentziak.

*Gurutzaketaren metaforak*, beraz, intersekzionalitatearen oinarrizko premisa honi egiten dio erreferentzia: boterea intersekzionalki gertatu eta egikaritzen dela, hain zuzen

*Zapalkuntza aztertzeko marko monistak*: aurreko ideiari lotuta (gurutzaketaren metafora), zapalkuntza aztertzeko marko monistak edo unidimentsionalak, diskriminazio-egoera bakar bati arreta ematen diotenak dira; hau da, botere-harremanak eta zapalkuntza-egoera hauek elkarrekiko independenteak balira bezala ulertzen dituztenak (May, 2015). Crenshaw beraren hitzei eta lanari jarraituz, beraz, “arraza eta generoa elkarrekiko baztertzaileak diren esperientzia zein kategoria analitiko bezala tratatzeko joera” dute marko monistek (1989: 139).

Crenshaw-ren hasierako ekarpenetik abiatuz, ugariak izan dira intersekzionalitateak izan dituen erabilerak, aurrerapenak eta berrikuspenak (ikusi Bilge, 2010a; May, 2015; Carasthasis, 2016; Hancock, 2016; Collins & Bilge, 2016; Collins, 2019). Baina horien guztien artean, intersekzionalitatea *gurutzaketatik* haratago pentsatzen duten ekarpenak azpimarratu nahi ditugu lan honetan; boterearen “dinamika kokatuak” antzeman eta horien azterketa kritikoa (Cho, Crenshaw & McCall, 2013: 786-8) ahalbidetzen duten lanak, hain zuzen.

Ildo horretan kokatzen da 2000. urtean Patricia Hill Collins soziologo afroamerikarrak berrargitaratutako *Pentsamendu Feminista Beltza*. Lan horretan, AEBko emakume beltzen ezagutza-modu bereziak azaltzen ditu Collins-ek, Gizarte Zientzietan erabiltzen ditugun ohiko tresnekin “azpiratutako ezagutzak” ikertzeko dauden zailtasunak erakutsiz (2000: 525). Collins-en lanak, gure ikerketak burutzeko erabiltzen ditugun tresna eta posizio teoriko zein epistemologikoek birproduzitzen dituzten bazterketen eta botere-harremanen inguruko kezka partekatutik abiarazten da (ikusi Anzaldúa, 1987; Lorde, 1988; Harding, 1993; Quijano, 2000; Tuana, 2006; Lugones, 2008; Cabnal, 2010; Bidaseca, 2011; Ciriza, 2015). *Pentsamendu Feminista Beltza*, beraz, ezagutza sortzeko eta balioztatzeko *bestelako* praktikak sortu eta erabiltzearen aldeko aldarri kolektibo honetara batzen da.

Baina Patricia Hill Collins eta gainerako pentsalariek identifikatutako bazterketa eta botere-harremanak, pentsatzeko zein sortzeko erabiltzen ditugun tresnetatik eratorriak direnak, sakontze demokratikoa helburu duten proiektu eta ikerketetan ere birproduzitzen dira (Young, 2000; Martínez-Palacios, 2017). Sakontze demokratikoa helburu duten prozesu eta dispositiboek, beraz, horiek ekoiztu eta garatzen dituzten pertsonen posizio sozialarekin bat egiten dute, mundua pentsatzeko erabiltzen ditugun kategorietan txertatuta dauden logika dominanteekin bat eginez (Martínez-Palacios, 2017: 54). Prozesu eta dispositibo hauek, orduan, ez dira neutroak genero, klase sozial, arraza zein jatorri aldetik, sortzen dituztenen posizioak horietan txertatu eta horien arabera birproduzitzen baitira.

Sakontze demokratikoa eta intersekzionalitatea “justizia sozialaren aldeko proiektua elikatzeko duten interesarengatik hertsiki lotuta” dauden heinean (Martínez-Palacios eta Martínez, 2019: 9) eta “*praxi* kritikoaren bidez egituratzen diren eta justizia soziala helburu duten proiektuak” direnez gero (Collins, 2017: 21), kapitulu honetan, bien arteko loturaren potentzial erradikala dagoela defendatzen dugu. Horrela, ezagutza kritikoaren sorreran *praxi* intersekzionalak daukan eta izan dezakeen irismena aztertuko dugu hurrengo lerroetan, intersekzionalitatearen heuristikak izan ditzakeen *erabilera* batzuen inguruan hausnartuz. Helburua, beraz, bikoitza da: alde batetik, intersekzionalitatea “sentsibilitate analitiko” gisa defendatzea (Cho, Crenshaw & McCall, 2013: 795); eta bestetik, sakontze demokratikoko prozesuen diseinu eta garapen kritikoan sakontzeko duen ahalmena erakustea, desaktibatu nahi ditugun zapalkuntza- eta pribilegio-harremanen konplexutasuna kontuan hartuz.

**Intersekzionalitatea *gurutzaketatik* haratago: funtsezko dimentsioak eta premisak**

Arestian esan bezala, lan honek intersekzionalitatea disposizio edo sentsibilitate analitiko bezala teorizatzen eta erabiltzen dituzten lan eta autoreak ditu oinarri (ikusi Cho, Crenshaw & McCall, 2013; Collins & Bilge, 2016; Collins, 2019). Intersekzionalitatea *pentsatzeko modu* gisa hartzen duen hurbilketa bat da; errealitatera hurbiltzeko eta hura irakurtzeko modu bat, “luzaroan pentsamendu eta politika feminista eta antiarrazistak eragotzi dituzten ideia, estrategia politiko, araudi eta errotutako ohitura mental” guztien problematizazio kritiko eta erradikalaren alde egiten duena (May, 2015: viii). Intersekzionalitatea *gurutzaketatik* haratago pentsatzeko aldarriarekin, beraz, boterearen dinamiken konplexutasuna aztertzeko konpromisoa hartzen duen “analisiak egiteko” modu gisa (Cho, Crenshaw & McCall, 2013: 786-8) pentsatzearen beharra babestu nahi dugu.

*Pentsatzeko modu* intersekzional hori (*pentsamolde intersekzionala* ere dei dezakeguna), *boterearen zerbitzura* dauden tresnek sortutako bazterketei aurre egiteko helburua duen begirada kritiko eta erreflexiboan oinarritu eta gorpuztu egiten da. Baina horretarako, ezagutza forma justuagoak eraikitzeko aukera eskaintzen duen interpretazio-marko bat sortzea ezinbestekoa da; gure ikerketa-praktikak gidatuko dituzten elementu eta premisen multzoa, hain zuzen. Horrela, eta Patricia Hill Collins-en lana oinarritzat hartuz, honako hauek lirateke intersekzionalitatetik abiarazitako edozein ikerketa kritikok kontuan hartu beharko lituzkeen “zimenduak” (2019: 45).

**XXIV. Taula. Intersekzionalitatearen interpretazio-markoa: funtsezko dimentsioak eta premisak**

Taulan ikus dezakegun moduan, sei dira intersekzionalitateak bai metodologikoki bai ikerketa-gai gisa mugiarazten dituen funtsezko dimentsioak: erlazionaltasuna, boterea, desberdintasun sozialak, testuingurua, konplexutasuna eta justizia soziala (ibid.: 44). Burutzen ditugun analisiak zorrozten dituzten dimentsioak dira, biolentzia epistemikoari aurre egin eta tradizioz alteritatera eta *bestetasun*era baztertuak izan diren esperientzia, ahots eta gorputzen boterea eta legitimotasuna aitortzen dituztenak. Horrekin batera, autoreak zehazten dituen premisek ikuspegi intersekzionalaz baliatzen diren lanek partekatzen dituzten printzipio axiomatiko gisa funtzionatzen dute.

Intersekzionalitatea Collins-ek proposatutako funtsezko dimentsioak eta premisak gain-hartzen dituen ikuspegi analitikotzat hartzea, beraz, garatzen ditugun ikerketetan ikuspegi hau txertatzen duten estrategia epistemologiko zein metodologikoak praktikan jartzeko aukera iradokitzailea suertatzen da. Horrek, baina, esan nahi du intersekzionalitatea klasismoaren, sexismoaren, arrazismoaren edo/eta inperialismoaren arteko gurutzaketetan kokatzen diren emakumeen ibilbide pertsonal, aktibista eta intelektualetatik abiarazten den praxian eta ezagutzan kokatua izan behar duela; beraz, sarritan baliogabetutako eta ez-baliatutzat hartutako ezagutza azpiratuak aitortzea eta legitimatzea(Collins, 1998). Intersekzionalitatea “aurkikuntzarako ibilbide-orri” gisa ulertuta (Collins & Bilge, 2016: viii), ideia hauek guztiak ikerketa kritikoaren bideari jarraitzen dioten erreferentziak dira. Premisek eta oinarrizko dimentsioek, orduan, ez dute soilik intersekzionalitatearen izaera “multifazetikoa” agerian uzten (May, 2015: 33), ikuspegi teoriko, estrategia metodologiko eta tresna analitiko ezberdinen bidez mobilizatutako dimentsioetan dagoen sentsibilitate analitikoa ere badela azpimarratzen dute.

**Intersekzionalitatetik pentsatu eta ikertzeko proposamenak**

Hurrengo ataletan aurkeztuko ditugun adibideetan, intersekzionalitatea *gurutzaketatik* haratago pentsatu eta aplikatzeko bi eredu ikusiko ditugu. Lehenengo adibidean, *Zumarragako emakumeen zapalkuntzak eta erresistentziak azaleratuz: demokrazia parte-hartzailean justizia sozialetik sakontzeko analisia* (aurrerantzean, *Zapalkuntzak Azaleratuz*), Zumarragako emakumeek mobilizatzen dituzten zapalkuntza-logiken eta erresistentzien analisi konplexu bat argiztatzen da, industria desegiteko testuinguru sozioekonomikoan (Ahedo eta Ureta, 2019). Bigarren adibidean, *Estigma boterearen zerbitzura: zapalkuntza eta erresistentziak intersekzionalitatetik aztertzen* (aurrerantzean, *Estigma*), estigma soziala problematizatu, birkontzeptualizatu eta aztertzeko intersekzionalitatea erabiltzen da, leiar analitiko gisa eskaintzen dituen aukeretan sakonduz (Del Hoyo, 2019).

Intersekzionalitateak ikerketa horietan hartzen duen zentzua erakutsi aurretik, baina, aurreko atalean aurkeztutako interpretazio-markoa nola gain-hartzen duten azaltzea ezinbestekoa da, ikerketetako bakoitzean erabiltzen diren tresnak eta ikuspegiak zehazteko asmoz. Izan ere, eta nahiz eta intersekzionalitateak ikerketa hauetan erabilera eta zentzu ezberdinak dituen, desberdintasunaren eta errealitatearen ikuspegi erlazional batetik abiatzen dira biak, marko analitiko monistak baztertuz eta botereari erresistentziaren ikuspegitik begiratuz. Horrela, begirada intersekzionala gain-hartzen duten posizio epistemologiko, teoriko eta analitikoetatik abiatzen dira, eta hurrengo proposamen analitikoetan oinarritzen dira:

1. *Erresistentzia epistemikoa* Instituzionalizatutako ezagutzaren arloan gertatzen diren kanporaketak eta horien oinarrian dauden dinamika epistemikoekiko kezka erakustea. Horrela, eta botere epistemikoa problematizatuz, isilaraziak izan diren esperientziak eta problematikak ikerketaren erdigunean kokatzen dira, horiei eta horiek pairatzen dituzten agenteei ahotsa eta legitimotasuna ematen die interpretazio-marko intersekzionalak.
2. *Boterearen gaineko ikuspegi produktiboa.* Boterearen indar zanpatzaileaz gain, erresistentzia-praktikak eta estrategiak onartzen eta azpimarratzen dituen begirada aitortzen du interpretazio-marko intersekzionalak. Boterearen ontologia dual hau (Dhamoon, 2010; Baca, Zinn & Dill, 1996), *praxira* bideratuta dago eta ikuspegi intersekzionalaren eraldaketarako eta justizia sozialerako orientazioarekin (Hancock, 2016) bat egiten du.
3. *Gurutzaketaren heuristikaz* baliatzen da interpretazio-marko intersekzinonalak, intersekzionalitatearen oinarrizko heuristika delako (Collins & Bilge, 2016: 194). Testuinguru jakin batean, menderakuntza-egituren artean gauzatzen diren harreman intersekzionalei men egiten die; hau da, desberdintasun-egiturak zein gizarte-arazoen inguruko pentsamendu matriziala (May, 2015) garatzen du.
4. *Botere domeinuen heuristika* (Collins, 2000, 2017; Collins & Bilge, 2016) tresna gisa erabiltzea testuinguru jakin batean zein fenomeno jakin baten baitan gertatzen diren botere-harremanen antolaketa eta operazioak aztertzeko. Domeinuak, botereak eta erresistentzia-praktikak jarduten duten espazioak dira: estrukturala, diziplinarioa, kulturala eta pertsonen artekoa, hain zuzen.
5. *Komunitate-politikak*. Erresistentzia-dinamika eta -estrategietara hurbiltzeko eta horiek aztertzeko marko analitikoa da. Collins-en lanean, komunitatea, mendeko taldeen jakintzak eta ekintza politikoa sustatzeko elkargunerako epizentroa da, mundu politikoaren ulerkera garatzeko funtsezko espazioa (Collins, 2017: 27-28).

*Botere domeinuen heuristika eta komunitate politikak*: *Botere domeinuen heuristika* eta *komunitate politikak*, *dominazio-matrizearekin* batera (ikusi 5. atalean bigarren mailako testua), Patricia Hill Collins-ek sortutako hiru tresna heuristiko espezifikoak dira (ikusi Collins, 2017). Collins-ek esan bezala, *botere domeinuen heuristika*, botere-harremanak aztertzeko tresna bat da, botere-harremanak nola antolatzen diren eta egikaritzen diren aztertzeko tresna analitiko bat hain zuzen. Heuristikak lau domeinu ezberdintzen ditu: estrukturala (politika publikoak eta erakundeek osatutakoa); diziplinarioa (legeak, eguneroko norma eta erregulazio-mekanismoak); kulturala edo hegemonikoa (ideiak, ideologiak, errepresentazioak eta diskurtsoak) eta interpertsonala (eguneroko esperientziak). Collins-en esanetan, botere-harremanak ez dira bakar batean gertatzen, lauretan baizik. Horrela, lau horiek aztertzeak, boterearen azterketa sakonagoak eta konplexuagoak egitea ahalbidetzen du.

*Komunitate politikei* dagokionez, komunitatea ekintza kolektiboa garatzeko esparru gisa ulertzea esan nahi du; hau da, erresistentzia-esparru gisa.

**Lehenengo adibidea. Zumarragako emakumeen zapalkuntzak eta erresistentziak azaleratuz**

Ikuspegi intersekzionalarekin lan egiteak, elkarren artean erlazionatuta dauden botere-sistemen konplexutasuna eta dinamismoa aitortzea esan nahi du. Ikuspegi honek erakutsi digunez, sistema horiek elkarren artean gurutzatzen dira, hurbilketa mono-kategorikoetatik antzeman ezin diren zapalkuntza eta erresistentzia-logikak eraikiz. Ideia honetatik abiatu egiten da Igor Ahedok eta Miriam Uretak garatutako ikerketa (2019). Ikerketa horretan, eta aurreko atalean aipatutako interpretazio-tresna intersektzionalak erabiliz, Zumarragako emakume langile eta arrazializatuek aurrez aurre pairatzen dituzten problematiken inguruko diagnostikoa egiten da, betiere demokrazia eta justizia soziala helburu eta oinarri izanik. Horretarako, botereari egindako begirada konplexu batetik abiarazten dira, aurretik ikusezinak ziren zapalkuntza zein erresistentzia-estrategien inguruko ezagutzak eta esperientziak legitimatzeko. *Zapalkuntzak   
Azaleratuz* ikerketak, boterearen ontologia duala dela onartzearekin konprometituta dago: ez da soilik talde pribilegiatuetara mugatzen, baizik eta talde pribilegiatua ahalduntzaile ere bihurtzen da, marjinetatik erantzunak aktibatzeko eta mobilizatzeko (Dhamoon, 2010:239; Collins, 2017: 44).

Boterearen inguruko ikuspegi produktiboa onartzen den heinean, *Zapalkuntzak Azaleratuz-ek,* interpretazio-marko intersekzionalaren hirugarren premisara hurbiltzen gaitu, epistemologia feministaren parte den *ikuspuntuaren teoriarekin* bat datorrena.

Horrela, ikuspegi sexistak, arrazistek edo klasistek (Collins, 2000: 221-228) ezarritako joerei uko egiten dieten narrazioen bidez, ezagutzaren eremu instituzionalizaturako sarbidea eta kanporatzeak kontrolatzen dituen botere epistemikoari aurre egiten zaio. Ezagutza, beraz, Zumarragako emakumeen jakintzen eta esperientzien aitorpen epistemikoaren bidez demokratizatzen da. Emakume hauek gorpuzten dituzten zapalkuntzak eta erresistentziak agerian uzten ditugunean, botere-sistema ezberdinen arteko interakzio formen inguruko ikuspegi askoz zehatzagoa lortzen dugu (Guzmán eta Pérez, 2005: 116). *Zapalkuntzak Azaleratuz* lanean txertatutako begirada intersekzionalak –bere dimentsio epistemologikoan–bazterketak jasaten dituzten pertsonen esperientziak eta kontakizunak kokatzen ditu ikerketaren erdigunean (Martínez-Palacios, 2017: 44), lekukotza horiek sortutako ezagutza baliozkotuz (Collins, 2019: 131-142).

*Epistemologia feminista eta ikuspuntuaren teoria edo Standpoint Theory*: Epistemologia feministak, epistemologiari feminismotik heltzen dio, genero-harremanek ezagutzaren baliogarritasun zein legitimotasunean izandako eragina problematizatuz eta ezagutzeko markoen androzentrismoa salatuz. Epistemologia feministaren paradigmen artean, Sandra Harding-ek teorizatutako *ikuspuntuaren teoria* edo *Standpoint Theory* dago. Honek, emakumeen esperientziei autoritate epistemikoa ematearen alde egiten du, “emakumeok gure esperientzia propioekiko ditugun ikuspegiak, ikerketa feministak burutzeko informazio iturri enpiriko eta teoriko garrantzitsuak” baitira (Harding, 1987: 31)

Testuinguru epistemologiko honetatik abiatuz, aurretik aurkeztutako *botere domeinuen heuristikaren* parte diren domeinu estruktural eta diziplinarioa, baita *komunitate-politiken* tresna ere, erabilgarriak izan dira Zumarragako emakumeen zapalkuntza-esperientziak eta erresistentzia-estrategiak azaleratzeko.

Arestian esan bezala, domeinu estrukturalean, politika publikoen erregulazioa eta instituzioen antolakuntza integratzen da (Collins, 2017: 26). Domeinu honetan ez dira soilik politika publikoak botere publikoen zuzeneko jarduerak kontuan hartzen, baizik eta erabakirik gabeko ezkutuko dinamikak; hots, politika publiko gisa hartzen ez diren erabakiak (Dye, 1984: 3) eta ez-erabakitze horren kausak (Hoogwood & Gunn, 1984:21; Walt, 1994:41; Platero, Lopez, & Peterson, 2014). Zentzu honetan, politika publikoak, administrazioak hartzen dituen zein hartzen ez dituen erabaki guztiek osatzen dituzte. Osagarri gisa, domeinu estrukturalak, gizarte-talde ezberdinek espazio publikora iristeko eta agertzeko duten gaitasunarekin harremana dauka (Young, 2000).

Horrela, eta domeinu estrukturalaren azterketatik abiatuz, ezagutza demokratizatzeko aukerak eta ahalmenak irekitzen dira, Zumarragako emakumeen esperientzia azpiratuei botere epistemikoa aitortzen diegunean. Espazio publiko ofizialean gertatzen diren bazterketak eta kanporatzeak argitzeko aukera emateaz gain, gizarte-arazoak gehien eragiten dieten pertsonen ikuspegiak nola isiltzen diren ere antzeman dezakegu (Collins, 2017: 23). Horrela, enplegurik eta gizarte-baliabiderik ezaren testuinguruan, genero eta klase-zapalkuntzen arteko gurutzatzeak errealitate konplexuak dakartza, non emakume langileek eremu pribatura mugatzen dituen lan-merkatua aurkitzen duten: soldatapeko lanaldi prekarioak eta feminizatuak jasaten dituzte, kasu askotan gizarte-segurantzan kotizatu gabe, eta, beraz, langabezia-prestazioak jasotzeko eskubiderik gabe. Horrela, lan-merkatura sartzea eta haien gain jarritako zaintza-lanak bateragarri egin behar dituztenen karga (absentzia/presentzia bikoitzak) areagotu egiten da. Egoera honi gehitzen zaio etxean *gatibu* mantentzen dituen zantza-lanen gaineko ardura, denboran zehar izandako gatazken eta udalerriko gizarte-bizitzan integratzeko ezintasunaren ondorioz, ondoezak eta sufrimenduak sortuz.

Egoera hau gehiago zailtzen badugu genero, klase eta arraza botere-sistemak korapilatuz, emakume langile arrazializatuen bizi-esperientziak konplexuagoak direla ikusten dugu. Haien ustez, zaintza-lanetan aritzea da bizirauteko duten aukera bakarra. Egoera honetan, baina, paradoxa bat gertatzen da: zaintza-lanak bere gain hartu behar izaten dituzte etxetik kanpo gutxieneko soldata lortzeko, eta bien bitartean, etxe barruko eta beren seme-alaben zaintza-lanak burutzeko denbora edo tarterik gabe geratzen dira. Halako egoerak, gainera, migratzaile izatearen ondorioz pairatu beharreko berezko oztopoekin gurutzatzen dira: hizkuntzarekin zailtasunak eta/edo salbuespenezko egoerak, legezko herritartasuna ez izateagatik edo familiaren presentziak dakarren laguntza afektiboa ez izateagatik. Zapalkuntza-multzo honek, zaintza-lanetara kateatuta mantentzen ditu, –berriro ere– espazio publiko ofizialetik kanpo utziz eta politika publikoen diseinuan eta inplementazioan parte-hartzeko aukera murriztuz.

Bizipen zapaltzaile hauek guztiak elkarren artean bizi dira udalerrian, baina bidegurutze konplexu batean, non genero, klase, adin eta mugikortasun botere-sistemek, zapalkuntza-esperientzia multidimentsionalak sortzen eta ikusarazten dituzten. Horrela, eta adineko emakumeen kasuan, hauek ere eremu pribatuak harrapatuta geratzen dira, eta askotan lotsa sentitzen dute, aukerarik ez dutelako oinarrizko produktu zein zerbitzuen faktura eta kosteei aurre egiteko. Euren bizipen zapaltzaileak ezkutatzen dituzte. Errealitate espezifiko horri, emakume horietako askok dituzten osasun-arazoak edota mugikortasun-arazoak gehitu behar dizkiogu, erdigunetik gertu bizi ez direnentzat distantzia bera hesi fisiko zein sinboliko erantsia bihurtzen delako, administrazioarekiko lotura eragozten duena. Emakume hauek ere espazio publiko ofizialetik kanpo utzi eta kanporatzearen ondorioz, haien esperientziak ezkutatu eta estigmatizatzeko logikak sortzen dira.

Bestalde –eta bigarrenez– domeinu diziplinarioa daukagu. Zumarragako emakumeen kasuan, botere-diziplinarioa, kualifikazio baxuko profila duten eta langabezian dauden emakumeen kolektiboetan gauzatzen da. Talde horrek porrot-sentimenduak jasaten ditu, eta sentimendu horiek, beren buruari eta etorkizunari begirako itxaropenari buruzko autopertzepzio negatiboan proiektatzen dira. Baliabide urriek (enplegua zein gizarte-laguntzak) eragiten duten elkarren arteko lehia egoera batean daudenez, (auto)zentsura- eta gainerako emakumeekiko bigilantzia areagotzen dira; bereziki emakume langile arrazializatuekiko, non mesfidantza eta estereotipoak nagusi diren. Beste hainbat diskurtsoren artean, laguntza gehiago jasotzen dutela leporatzen zaie, baita seme-alaba gehiago izaten dituztela ere, genero-estereotipoak indartuz. Emakume arrazializatuekiko kontrola eta bigilantzia bereziki gogorrak dira, botere-diziplinario, susmo zein aurreiritzi bilakatuz. Horrek, berriro ere, sakontze demokratikoko prozesuak zaildu egiten ditu, eremu politikotik kanpo uzten direlako komunikazio, gorputz eta jokabide-arau unibertsaletan sartzen ez diren pertsonak, erabakitze-prozesu politikotik erabat baztertuz (Pateman, 1970: 42).

Hirugarrenik, eta behin Zumarragako emakumeen zapalkuntza-esperientzia konplexuak argitu ditugula, Collins-en *botere-domeinuen heuristikaren* parte diren domeinu estruktural eta diziplinarioa aztertuz, autoreak proposatutako *politika komunitarioen* tresnak, emakume hauek mobilizatzen dituzten erresistentzia-logika eta estrategiak azaleratzeko aukera ematen digu. Horrela, emakume hauek erresistentzia-prozesuak garatu dituzte: lan eremuan, adibidez, emakume askok beren burua berrasmatzera bideratutako etengabeko prestakuntzan ari dira. Gaikuntza-prozesu horiek, ahalduntze pertsonal eta komunitarioari dagokionez, gainera, inplikazio handiak dituzte: errealitate bera partekatzeko espazioak eraikitzen dira, non, enpatia lantzeaz gain, aurretiaz zituzten mesfidantzak eta prejuizioak gainditzeko aukera dagoen.

Genero- eta klase-ardatzak arraza-ardatzarekin gurutzatzen direnean, gainera, hizkuntza ikastea –batez ere gaztelania– eta komunitateko tradizioetara ohitzeko helburuak gain-hartzen dituzte horrelako ekimenek, eta horrek integraziorako tresnak ematen dizkie emakumeei. Ildo honetan, genero-, klase- eta adina-ardatzen gurutzaketatik ateratzen den beste kolektibo interesgarri bat, seme-alabak eskolan dituzten amak, komunitatea eraikitzen duen artekaritza eta gune multikultural gisa eratzen dena. Collins-en (2017) ideiei jarraituz, zeinak *komunitatea* jokabide politikoa ulertzeko esparru gisa hartzen duen, elkarren arteko sostenguan eta euren problematiken auto-antolaketan oinarritutako erresistentzia-mekanismoak ehuntzeko joerak gertatzen dira, eta politizazio-prozesuak ere aktibatzen dira. Hala, hainbat emakume bereizi gabeko guneak sortzea sustatzen ari dira, ez jatorriagatik, ez generoagatik, gurasoentzako eskola bat bezala.

Adibide honek erakutsi bezala, azpiratutako edo subalternizatutako ahotsen lekukotza aitortuz, *botere-domeinuen heuristikak* eta *komunitate politikek* interpretazio-marko intersekzionala abiarazteko aukeretako bat hezurmamitzen dute. Esparru horrek, beraz, zapalkuntza/erresistentzia esperientzia askotara iristeko aukerak ematen ditu. Horrela, eta ikuspegi konplexu batetik abiatuta, protagonisten ahotsetatik adierazitako *presentziak* ikusarazten dira lan honetan.

Ildo horretan, eta zapalkuntzak azalduz, Zumarragako emakumeek mobilizatzen dituzten erresistentzia-estrategien aukera emantzipatzaileak hedatzen ditu, eta horretarako, posizionamendu epistemologiko kritiko batetik abiatzen da –epistemologia feminista–, eta amaitzen da emakume hauen guztien esperientzia aitortzen eta pribilegiatzen duen ezagutza sortzeko helburua duen prozesu batean. Intersekzionalitateak aukera ematen du Justizia Soziala helburutzat daukaten sakontze demokratikoko prozesuetan sakontzeko, zern eta emakumeen esperientzia subalternizatuak ikusarazi eta erresistentzia-narratibei autoritatea ematen baitie.

**Bigarren adibidea. Intersekzionalitatea estigma birpentsatzeko eta aztertzeko begirada gisa**

Kapituluaren hasieran aipatu bezala, Kimberlé Crenshaw-k intersekzionalitateaz hitz egten zuenean, praktika inklusibo erradikal batetik abiatutako horizontea marrazten zuen: “Haiek sartzen direnean, denok sartzen gara” (1989: 167; Platero Mendez & Martínez-Palacios, 2018: 218) ideian oinarritzen dena. Baina ideia honek, askotan ahaztu edo alde batera utzitako ariketa bat dakar: *bestelako* kategoria horiek sortu eta ulergarri egiten dituzten marko normatiboak zalantzan jarri eta birpentsatzea, horietan birproduzitzen diren dominazio-harreman konplexuak desegiteko helburuarekin. Hurrengo lerroetan, dispositibo horietako batera hurbilduko gara: estigma sozialera, eta hurbilketa horretan, interpretazio-marko intersekzionalak eskaintzen dizkigun tresna ezberdinez baliatuz, estigma birpentsatu eta aztertuko dugu.

Estigma sozialari buruz mintzatzen den lehenengo lana Erving Goffman soziologoak idatzi zuen 1963. urtean, *Estigma: nortasun hondatua* izenburua duena. Goffman-ek horrela definitzen du estigma: “atributu guztiz desakreditatzailea da, zeinaren bidez bestea ezberdina den norbait bihurtzen den” (2012: 13). Harrezkeroztik mende erdi baino gehiago igaro da, eta nahiz eta estigmari buruzko ikerketen hazkundea handia izan den (Hinshaw, 2009: 25; Link & Phelan, 2001: 363), haren inguruko gogoeta soziologiko orokorrek ez dute definizio hori gainditzerik lortu (2004: 29, jatorrizko enfasia), estigmari buruzko literatura mugatuz. Estigma sozialari buruz hitz egiteak, orduan, Goffman-ek sortutako kontzeptualizazio hegemoniko bat birproduzitzea esan nahi du; indibidualista, ahistorikoa eta politikoki anestesiatutako kontzeptualizazio bat birproduzitzea, hain zuzen (Tyler, 2018: 764). Hari buruzko gogoeta eta ikerketetan gertatutako paralisi edo etenaldi honek, beraz, estigmaren irismen eta potentzialitate analitikoak ilundu ditu (Link & Phelan, 2001; Parker & Aggleton, 2003; Tyler, 2018). Hala ere, eta nahiz eta Politika Zientzian estigmari buruz mintzatzen diren lanak aurkitzea zaila izaten den, estigma kontzeptua birpentsatzeko beharra aldeztu duten ahotsak ugariak izan dira, betiere estigmatizatutako populazio eta taldeen oihartzun erresistente eta publikoek elikatutakoak (ikusi Oliver, 1999; Parker & Aggleton, 2003; Farrugia, 2009; Tyler & Slater, 2018).

*Estigma kontzeptuaren eboluzioa eta testuinguratzea*: lan hau estigmari buruzko literatura eta teoriaren inguruko diagnostiko zehatz eta partekatu batetik abiarazten da: estigma *catch all* kontzeptu bat bihurtu dela eta, ondorioz, bere potentzial analitikoa galdu duela. Goffman-en lanetik aurrera, estigma “marka” indibidualtzat ulertua izan da, distantzia soziala eta praktika diskriminatzaileak eragiten dituen marka bat, hain zuzen. Testu honetan eta beste hainbat autoreren proposamenei jarraituz (ikusi Parker & Aggleton, 2003; Farrugia, 2009; Tyler & Slater, 2018), intersekzionalitateaz baliatzen gara estigmaren irakurketa estruktural eta politikoa garatzeko helburuarekin.

Ildo honetan, intersekzionalitateak, estigmaren problematizazio eta birkontzeptualizazio kritikoan sakontzeko tresna erabilgarriak eskaintzen ditu, haren konplexutasuna landu eta gizarte-estigmatizazioak bestelako zapalkuntza-ardatzekin dituen harremanei arreta jarriz. Horrela, eta estigma naturalizatu ohi duten perspektiba akritiko eta atomistak zalantzan jartzearen aldeko gonbitea luzatzeaz gain, begirada intersekzionalak, perspektiba kritikoek botere epistemikoarekin dituzten loturez ohartarazten gaitu (Collins, 2019: 126). Izan ere, badaude perspektiba kritikoetatik estigma birpentsatu duten lan batzuk, hura gizarte-diskriminazioaren prozesu zabalagoaren barnean teorizatu eta kokatu izan dutenak (ikusi Link eta Phelan, 2001). Baina zapalkuntza-boterearen kokapen pribilegiatuetara mugatzen duten postulatu eta lan hauen aurrean, begirada intersekzionalak boterearen logika produktiboa onartu (3. atalean txertatutako hirugarren proposamena) eta “beti ez garela zapaldu ez zapaltzaile” gogorarazten digu (Severs, Celis & Erzeel, 2017: 47). Boterea dagoen lekuetan erresistentzia ere badagoela onartzeak, beraz, (Foucault, 2019: 88) eta estigma premisa horretatik irakurtzeak, estigmatizatutako subjektuen agentzia aitortu eta estigmatizazioari aurre egitera mugiarazten dituzten erresistentzia-estrategiak ikusaraztea ahalbidetzen du, agentzia hori esperientzia pribatu eta indibidual gisa aurkezten duten lanen aurka (Siegel, Lune & Meyer, 1998).

Estigma leku honetatik pentsatzen dugunean, gainera, mekanismo kognitibo indibidual eta automatiko gisa ikusteari uzten diogu, eta gobernu-dispositibo bat bezala pentsatzera pasatzen gara (Tyler, 2014); balio ez duten populazioak (Tyler, 2014) eta gorputz markatuak (López & Platero, 2019) kontrolatzera eta zigortzera zuzendutako gobernu-dinamika neoliberalen produktu eta tresna gisa, hain zuzen (Tyler & Slater, 2018: 723). Ikuspegi intersekzionalak eransten duen boterearen ontologia dual honek, beraz, estigma, elementu emozional zein pertzepziozkoen menpe dagoen erantzun kognitibo indibidual bat baino *zerbait gehiago* dela iradokitzen du (Stangor & Crandall, 2000; Link & Phelan, 2001; 2008).

Estigma, beraz, botere-teknologia zehatz baten esparruan, portaeraren inguruan zehazten diren arau-mugetatik abiatuz, gorrotoaren ekoizpen-prozesu historiko adostu baten ondorio da, helburutzat bizitza kontrolatzea eta arautzea duena (Foucault, 2001). Horrela, eta arestian aipatu dugun *gurutzaketaren heuristikak* praktikan jartzen duen ikuspegi matrizial eta ez-gehigarritik abiatuz (ikusi Jones *et al*. 1986; Crocker, Major & Steele, 1998; Link & Phelan, 2001; Panchakis *et al*. 2018), estigmatizatutako figurak neutroak ez direla ikusten dugu. *Puta* edo *yonkia*, estigmatizatutako ohiko figurak bezala, ez dira klase-, genero-, arraza- edota sexualitate-ardatzei dagokienez neutroak, horien arteko gurutzaketan kokatzen dira; hau da, botere-matrize zehatz batean posizionatutako figurak dira. Estigma, beraz, botere-sistema konplexuen elkarguneetan, eta horien bidez, eratzen eta jarduten da.

*Dominazio matrizea* eta *botere-matrizea: Botere domeinuen heuristika* eta *komunitate politikekin* batera, Patricia Hill Collins-ek garatutako hirugarren heuristika da *dominazio matrizea* (2017). Proposamen honen bidez, autoreak testuinguru bakoitzean zapaltzen gaituzten egiturei buruz gogoeta egitera gonbidatzen gaitu. Honi esker, gizarte-taldeen eta gizabanakoen esperientzietan gurutzatzen diren ardatz anitzen artean dagoen konplexutasuna azter daiteke

Intersekzionalitateak, orduan, estigma zer den birpentsatzeko tresnak eskaintzen dizkigu. Baina estigma kontzeptualizatzearekin ez da nahikoa, estigmak berak zer eta nola egiten duen, horri erreparatzea ezinbestekoa baita. Zentzu honetan eta Patricia Hill Collins-ek esan bezala, “nola garatu dezakegu ahalduntze-politika bat boterea nola antolatu eta jarduten den ulertu gabe?” (2000: 274). Horregatik, eta gizarte-ordena hegemonikoa (ber)sortzen eta legitimatzen duten jakintzak alde batera uzteko eta ezagutza-modu alternatiboak garatzeko aukera eskaintzeaz gain, intersekzionalitateak erabiltzen duen pentsamendu matrizial eta produktiboak bat egiten du sozialki eraldatzaileak diren tresna analitikoak sortzeko konpromezuarekin (Montenegro, Purool & Monargas-2015). Horrela, eta laburbilduz: estigmatizatutako subjektuen esperientziak zeharkatzen dituen estigma-egitura desaktibatu gabe, gizarte justuagoak eta demokratikoagoak lortzea ezinezkoa dela ikusarazteko tresnak behar ditugu.

Hala, eta *Zapalkuntzak Argituz* lanean *botere domeinuen* *heuristika* erabiltzen bazen Zumarragako emakumeak zeharkatzen dituzten zapalkuntzen konplexutasuna identifikatzeko, *Estigma* lan honetan, heuristika bera erabiltzen da estigmaren sorrera-prozesuak eta funtzionamendua arakatzeko. *Botere domeinuen* *heuristikatik* abiatzeak, beraz, estigmatizazioa matrize jakin baten barnean antolatzen, kudeatzen, justifikatzen eta subjektibatzen duten diskurtso, praktika eta erakundeak, espazio- eta denbora-testuinguru zehatzetan kokatzea eta problematizatzea esan nahi du, baita domeinu horietako bakoitzean eta zeharka, estigmari aurre egiteko mobilizatutako estrategiak nola sortzen diren ulertzea ere (Collins, 2017: 27). Proposamen honen garrantzia eta aplikazioa ikusteko, estigma zehatz bati begiratuko diogu: *puta* estigmari, hain zuzen (Pheterson, 1993); eta zehazki, espazio publikoan kontaktua egiten duen prostituzioari atxikitako estigmari.

Zentzu honetan, eta nahiz eta estigma gorputzetik pasatzen den, pertzepzio edota emozio abertsibo (nazka, beldurra, higuina) batek motibatutako erantzun indibidual gisa gauzatu arte (Stangor & Crandall, 2000; ikusi *Estigma kontzeptuaren eboluzioa eta testuinguratzea* bigarren mailako testua), prostituzioaren jardunari atxikitako estigmari intersekzionalitatetik heltzerakoan eta haren dimentsio estrukturalari begiratzerakoan (legeak, politika publikoak, zehaztapen formal zein informaleko mekanismoak, marko diskurtsiboak zein eguneroko interakzioei jarraiki), abertsio sentimendu horiek “xedapen psikologikoak ez ezik, arau sozialetan txertatuta daudela” ikusten dugu (Ahmed, 2014: 56). Estigmak, beraz, botere zehatz baten arrazionaltasun politikoari erantzuten dion funtzio estrategikoa dakarrela sumatzen dugu. Horrela, estigma, urruntasun-premisa gisa (domeinu interpertsonala) somatizatu egiten bada ere, diskurtso eta irudi batzuetan oinarritzen da: hirien ordena normalaren eta zibikoaren aurkako arriskua gorpuzten duten prostituzioan aritzen diren emakume arrazializatuen inguruko diskurtsoa, adibidez (domeinu kulturala). Ordena eta segurtasun publikoaren aldeko diskurtso honek, espazio publikoan prostituzioan aritzen diren subjektuak kutsatzailetzat hartu eta figura inzibikotzat aurkezten ditu, desiragarriak diren segurtasunaren, ordenaren eta ohiko bizikidetasunaren idealak mehatxatzen dituzten figurak balira bezala. Hala ikusten da, adibidez, espazio publikoaren edota herritarren segurtasunaren inguruko ordenantza eta legeetan (domeinu estrukturala), zeinetan, espazio publiko lasai, seguru, irisgarri eta zibikoaren berme-emaile gisa, prostituzioaren jarduera eta hartan jarduten duten pertsonak zigortzen diren, horretarako, kontrol informal komunitarioko sistemetan oinarritutako polizia-sistema formalaren indartzea sustatzen delarik (domeinu diziplinarioa).

Atal honen hasieran esaten genuen moduen, estigmatizatutako populazioen inklusio-prozesuak eta, ondorioz, estigmari eusten dioten zapalkuntza- eta pribilegio-harremanen desaktibazioa lortzeko, ezinbestekoa da populazio horien bazterketen egituraketa konplexua ulertzea. interpretazio-marko intersekzionaletik abiatuz, estigma, bizitza gobernu-dinamika neoliberalaren zerbitzura antolatzeko helburua duen deshumanizaziorako gobernu-dispositibo normatiboa dela ikus dezakegu (Tyler & Slater, 2018); dominazio-matrize zehatz baten arabera konfiguratuta dagoena (Collins, 2017). Horrela, eta lanak erakutsi duenez, begirada intersekzionala ezinbesteko tresna da bazterrak okupatzen dituzten subjektu eta populazioen esperientziak nola egituratzen diren izendatzeko, ikusarazteko eta ulertzeko justizia sozialarekin eta sakontze demokratikoarekin konprometitutako proiektuetan birproduzitzen diren logika eta inertzia zapaltzaileak desaktibatu nahi ditugunontzat.

**Amaierako oharrak**

Kapitulu honetan aurkeztutako ikerketek eta galdera konplexuek argi erakutsi dute erantzun eta estrategia metodologiko konplexuak behar dituztela (Collins, 2019: 47). Gure helburua izan da interpretazio-marko intersekzionalak bi problematika ezberdinen inguruan egon daitezkeen hutsuneak betetzeko eskaintzen dituen tresna eta aukerak erakustea. Helburu honek, beraz, bazterketetara hurbildu gaitu, isilarazita eta ezkutatuta dauden subjektu, diskurtso eta praktikei botere epistemikoa aitortu eta horien presentzia eskatzeko. Ideia horrek, behin eta berriz esan bezala, ezagutza- eta ikerketa-prozesuak demokratizatzera garamatza, Justizia Soziala helburu izanda.

Lan hauen artean sortutako elkarrizketak, beraz, intersekzionalitateak gure ikerketetan izan ditzakeen aplikazioak unibertsalak ez ezik, partikular, konplexu eta unean unekoak izan behar dutela erakusten digu, interpretazio-marko intersekzionalaren malgutasuna eta izaera ireki eta porotsua jasoz. Zapalkuntza eta erresistentzia-dinamikak bere konplexutasun osoz eta sakonean ulertzeko ezinbesteko begirada da intersekzionalitatea, eta, horregatik, ezinbestekoa da praxi politikoan eta sakontze demokratikoko prozesuetan txertatzea.

Hasieran aipatu bezala, demokrazia, inklusioa eta justizia soziala erlazionatzen dituzten prozesuak eta tresnak lortzeko konpromisoa ezinbestekoa da, bereziki sakontze demokratikorako helburua duten prozesu hauetan sortzen eta birproduzitzen diren inertzia zapaltzaileetako batzuk desaktibatu nahi baditugu. Premisa honetatik abiatuz, gizarte-emantzipazio zein eraldaketara bideratutako proiektuek, interpretazio-marko konplexuak behar dituzte zapalkuntza eta desberdintasuna irakurtzeko erabiltzen ohi diren marko monistak problematizatzeko eta gainditzeko. Horrela, eta kapitulu honetan aurkezten diren bi ikerketek interpretazio-marko intersekzionalaz egiten duten erabileraren puntu komun zein tirabiretatik, gure ikerketetarako iradokitzailea izan daitekeen teoriaren eta praxiaren arteko tentsio sortzailea ondorioztatzen da (Collins & Bilge, 2016; Cho, Crenshaw & MacCall, 2013). Intersekzionalitatea begirada analitiko gisa txertatzearen aldeko apustu honek, beraz, beste era batera pentsatzeko aukera ematen digu, tresna eta ezagutza komunek isilarazten eta ezkutatzen dituzten leku ilunetan argia piztuz, betiere kritikotasunez eta arduraz aplikatzen badugu.

Hala ere, ezinbestekoa da kontuz ibiltzea, intersekzionalitatearen erabiltze hutsak ez duelako dominazio-harreman epistemikoak desaktibatzeko aukera magikorik eskaintzen. Aurkeztutako lanek, aitzitik, ikerketa bakoitzean intersekzionalitateak har ditzakeen forma eta mugen kontingentzia erakutsi digute, interpretazio-marko horren artisau-izaera zein izaera malguaren berri emanez. Collins-ek eta Bilge-k esan bezala, intersekzionalitatea ezin da unibertsalizatu, hari hobeto heltzen baitzaio “ikerketa eta praxia dimentsio bereizgarri baina interdependente gisa lotzen dituen tentsio sortzailea mantenduz” (2016: 192). Intersekzionalitatea, beraz, testuinguru bakoitzetik eratorritako ezusteko elementu bat da; tentsio sortzaile hori mantenduz eta ezagutzaren demokratizazio zein justizia sozialarekin konpromisoa hartuz, aurrera egitea ahalbidetzen duena.

**Sakontzeko:**

Bilge, S. (2013). Intersectionality undone: Saving intersectionality from feminist intersectionality studies. *Du Bois Review: Social Science Research on Race* 10 (2), 405-24.

Bilge, S.(2014). Whitening intersectionality. evanescence of race in current intersectionality scholarship. In W. D. Hund, A. Lentin (ed.), *Racism and sociology. racism analysis yearbook 5-2014* (175-205). Lit Routledge Verlag

Bilge, S. (2016). Plaidoyer pour une intersectionnalité critique non blanchie. In F. Fassa, E. Lépinard y M. Roca i Escoda (Koord), *L’Intersectionnalité: en­jeux théoriques et politiques* (75-102). La Dispute.

Carbin, M. eta Edenheim, S. (2013). The intersectional turn in feminist theory: A dream of a common language? *European Journal of Women's Studies* 20 (3), 233-48.

Farinaz, F., Roca i Escoda, M. eta Lépinard. E (koord ). (2016). *L’intersectionnalité: Enjeux théoriques et politiques*. La Dispute .

## Parte hartze politikoa eta ekintza kolektiboa: herri-ekimenaren eta administrazio publikoaren arteko harremanak.

Zesar Martinez, Izaro Gorostidi eta Andere Ormazabal

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

**LABURPENA:** Euskal Herrian, herri-mugimenduen eta tokiko egitasmo komunitarioen esperientzia batzuek aldaketa handiak eragin dituzte administrazio publikoarekin eta haren arduradun politikoekin negoziatzeko eta harremanak izateko moduetan. Guk, unibertsitateko ikerketa- eta ekintza-talde gisa, esperientzia horietako batzuetan laguntzeko aukera eduki dugu eta, horrenbestez, Astraren (Gernika) eta Karmelaren (Santutxu, Bilbo) kasuetan ikasitakotik abiatuta, erakunde publikoak herri-mugimenduekin eta haien egitasmoekin erlazionatzeko dauden bestelako ereduak aztertzea da testu honen helburua; bai eta unibertsitateak eta gizarte-zientziek egin ditzaketen ekarpen garrantzitsuetako batzuk aurkeztea ere, herri-ekimenak barne-mailan indartzeari begira edota euren legitimitatea handitzeari begira erakunde publikoen nahiz beste eragile batzuen aurrean. Horri loturik, sormen politikoa handitzen duten herri-ekimen eta-esperientziak aztertzea eta ikusgai egitearen garrantzi epistemologikoa azpimarratu nahi dugu; izan ere, ekimen horiek ekarpen sozial eta politiko garrantzitsuak egiten dituzte, hala nola: erabiltzen ez diren tokien kudeaketa komunitarioa; doako aisialdi-, trebakuntza- eta kultura-jarduerak; herritarren elkargune eta entsegurako edo esperimentaziorako espazioak eskaintzea; trukerako, birziklapenerako eta kontsumo arduratsurako dinamikak; baztertuentzako laguntza material eta emozionala; eta abar. Berrikuntza sozialerako eta sormen politikorako esperientziak dira, bai ardura soziala eta politikoa zabaltzeari dagokionez, bai eta sozialki litekeena eta egingarria denaren koordenatu ideologiko-politikoak zabaltzeari dagokionez ere.

Hori dela-eta, testu honetan, politikaz ikasteko balio diguten erreferentzia enpiriko gisa hartuko ditugu esperientzia horiek, eta labur-labur aurkeztu eta testuinguruan jarri ondoren, honako hau ekarri nahi dugu eztabaidara: elkarbizitza politikoak berez duen proiektu politiko ezberdinen arteko aurkakotasuna ukatu barik, herri ekimenaren eta administrazio publikoaren artean elkarrizketa zaindua eta oinarrizko akordioak lortuz gero, herrigintzan behetik parte hartzeko dinamika, gune eta sareak indartu daitezke. Eta, horrela, premia material eta kulturalei herri-ekimenez eta auzolanaren logika komunitarioekin erantzunez, gaur egun nagusi diren erantzun merkantilistak (merkatu kapitalistarenak) eta burokratikoak (administrazio publikoarenak) bestelako erantzun komunitarioa eraikitzea, nolabaiteko des-merkantilizazioa eta des-burokratizazioa sustatuz.

**Herri-mugimenduak eta administrazio publikoa.**

Lehenik, ekintza kolektiboaren eta mugimendu herritarren eremuaren kontzeptualizazioa eta karakterizazio orokorra aurkeztuko ditugu. Herri mugimenduak hainbat modutan definitu izan dira, eta, Larañak (1999) adierazi moduan, eragile politiko horien definizioa edo mugaketa teorikoa oso eztabaidatua izan da; beraz, mugimenduok aztertzeko egin den hurbilketa bakoitzak alderdi eta dimentsio ezberdinak azpimarratu ditu. Zibechiren (2007) ustez, adibidez, gizartearen inertzia auzitan jarri eta mugitu nahiko du mugimendu herritar orok, eta uko egingo dio ordena nagusiak gizarte-sektore jakin batzuei esleitzen dizkien harreman-dinamikak eta posizio sozialak onartzeari. Riechmann-ek (2001), bestalde, gizartearen eraldaketan esku hartzen duten agente kolektibotzat jotzen ditu mugimenduak, eta honako hau planteatzen du: “badirudi adostasuna dagoela adierazten dugunean gizarte-mugimenduek eremu publikoa indartzen eta gizartea suspertzen dutela” (Riechmann, 2001:46).

Literatura espezializatuak nabarmentzen duenez, mugimendu herritarrek zalantzan jartzen dituzte indarrean dauden botere-harremanak, eta errealitatearen irakurketa kritikoa egiten dute, askotariko asimetriak errotik aldatzeko. Martínez, Casado eta Ibarra (2012) egileen esanetan, berriz, herri-mugimenduek, gizarte-ordenaren eta hango asimetrien nahiz bidegabekerien aurrean jarrera kritikoa erakutsi ez ezik, bizitza beste logika batzuen arabera birsortzen saiatu ere egiten dira; hau da, harremanak edukitzeko, antolatzeko eta elkarrekin bizitzeko beste eredu batzuk sustatzen saiatzen dira, praktika politikoaren bidez.

Nolanahi ere, askotariko ikuspegiek edo korronteek ia aho batez onartzen dute Dianik proposatzen duen definizioa: “Gizarte-mugimenduak prozesu sozial bereiziak dira; hau da, ekintza kolektiboan konprometituta dauden aktoreek honako hauek egiteko mekanismoak: a) argi eta garbi identifikatutako aurkariak dauzkaten harreman gatazkatsuetan sartzen dira; 2) sare informal zabaletara lotzen dira; 3) identitate kolektibo bereizia partekatzen dute” (Della Porta eta Diani, 2011:43). Definizio horretan, hiru kontzeptu nabarmentzen dira: ekintza kolektibo gatazkatsua, sare informal trinkoa eta identitate kolektiboa. Egileek azpimarratzen dutenez, ekintza kolektibo gatazkatsuaren dimentsioan, mugimendu herritarrak gatazka politiko eta kulturaletan sartuta egoten dira, gizarte-aldaketa sustatzen dute, eta/edo gatazkari aurre egiten diote. Identitate kolektiboaren inguruan planteatzen dutenaren arabera, sareak ehuntzeko gaitasunagatik bereizten dira mugimenduak; hots, jarduera eta ekintza zehatzak garatu ahala, harremanak zabaltzen eta atxikipen berriak sortzen dituzte. Eta bultzatzen dituzten konpromiso partekatuek identitatea eratzen dute, bai eta helburu komun bat finkatu ere.

Bestetik, sare informal eta trinkoak ere agenteon ohiko ezaugarria dira. Honela jaso dute Della Porta eta Diani (2011:44) egileek: gizarte-mugimendua gertatzeko, aktoreek –banakoek nahiz antolatuek– baliabideen truke jarraituetan eta jomuga komunen bilaketan konprometitu behar dute, beren autonomia eta independentzia galdu gabe.

Aurrerago azalduko ditugun bi kasuei testuingurua jartzeko, ezinbestekoa da, batetik, gizarte-mugimenduek erakundeen aurrean izaten dituzten jokabideak karakterizatzea eta, bestetik, eremu instituzionalean nagusi den logika deskribatzea.

1. **Herri-mugimenduak eremu instituzionalaren aurrean.**

Ondoren, arreta berezia jarriko diogu gizarte-mugimenduek erakunde publikoen eta sistema politikoaren eremuan gauzatzen duten interakzioari. Horretarako, mugimenduek erakundeen aurrean izaten dituzten askotariko jarrerei buruzko eskema analitiko bat laburbilduko dugu.

Jarrera finkoak baino gehiago, bitarteko jarrera ugari dituen *continuum* batean koka litezkeen bi begirada edo joera jaso nahi izan ditugu (begirada edo jarrera batzuek polo baterantz jotzen dute gehiago, eta besteek kontrakorantz). Batetik, erakundeez birjabetzeko ikuspegia dugu. Jarrera horretan, mugimenduek lehentasunezko elkarrizketa eta protagonismoa eduki nahi dituzte, eta, zentzu horretan, gobernantza instituzionalaren eredu berriak ezarri beharko lirateke. Norabide horretan formulatzen diren proposamenek barruan biltzen dituzte gizarte zibila eta herritar antolatuak protagonista izango dituzten gobernu-sareak.

Kontrako begiradatik abiatuta, ordea, herri-mugimenduen autonomia azpimarratzen eta aldarrikatzen da. Estatuaren gidaritzapean sutatutako demokrazia parte-hartzailearen eredua kritikatzen da, eta ekintza kolektiboa behetik eraikitako eremu autonomoen sortzaile gisa aldarrikatzen da. Komunitateak bere burua antolatu behar duela eta gizarte zibil antolatuak eremu propio eta autonomoak sortu behar dituela defendatzen da.

**XV. Grafikoa: Gizarte-mugimenduek eremu instituzionalaren aurrean izaten dituzten jokabide politikoak**

Bigarrenek garrantzi handiagoa emango diote modu autonomoan sortutako estrategia emantzipatzaileak eraikitzeari; hau da, autoantolakuntza komunitarioa sortzen duten planteamendu eta prozesuak abiatzeari. Merkatuaren eta estatuaren logika liberaletik urrundu behar dela azpimarratuko dute, eta hitz egiteko aukeren aurrean uzkur agertuko dira. Ikuspegi horretatik abiatuta, Zibechik (2007) planteatu bezala, eremu eta egitura instituzionalek muga handiak dauzkate prozesu emantzipatzaileak eraikitzeko. Pentsalari uruguaitarrak era berean azpimarratu duenez, indar aurrerakoiek gobernuan gora egiteak mugimenduak ahuldu ditu herrialde batzuetan, sektore batzuk kooptatu eta beste batzuk isolatu direlako. Horrenbestez, borroka-sektoreak desantolatzea saihesteko ikaskuntzak ateratzen saiatu da esperientzia horietatik. XXI. mendearen lehenengo hamarkadan, ezkerreko indar aurrerakoiak gobernuan sartzearen ondorioz, koiuntura nagusi bat sortzen ari da, eta hori, egilearen arabera (Zibechi, 2007:25), erronka berria da gizarte-mugimenduentzat.

Azken batean, bigarren kontzepzioak lehentasuna ematen dio elkartasun-harremanak eraikitzeari, mugimenduek ekiteko eta pentsatzeko autonomia izaten jarrai dezaten. Beraz, gizarte-antolaketa orokortutik kanpo guneak eratzen dituzten sareez ari gara (Ibarra, Martí eta Gomá, 2002:252); azken batean, kontsumo-, aisialdi- eta ideologia-gune propioak eratzen dituzten sareez.

Bestetik, eremu instituzionalarekin lankidetzan ibiltzearen aldeko ahotsen ustez, eragiteko eta eraldatzeko elkarlaneko lan hori legitimoa bezain beharrezkoa da. Gobernantza partekatuaren alde daude, eta *policy making* deiturikoarekin bat egiten dute (Ibarra, Gomá eta Martí, 2002). Hala, erakundeen logika eraldatzeko xedez hartuko dute parte deliberazio-guneetan, eta hedapenerako nahiz agente sozialek protagonismoa izateko bidetzat joko dituzte prozesu parte-hartzaileak.

Alabaina, ikuspegi batean zein bestean, erakundeen eremuan nahiz hortik kanpo, mugimendu herritarren eginkizun demokratizatzailea nabarmentzen da. Hots, mugimenduek erakundeen logika birsortzeko asmoz egiten duten lana azpimarratzen da.

Nolanahi ere, eta erakunde publikoen inguruko begiradak modu dikotomikoan planteatzetik hara, *continuum*aren ideia hartu nahi dugu. Hau da, azalpen xedez, elkarren kontra dauden bi jarrera polarizatu ditugu, baina, gure ustean, testuinguru eta errealitate guztietan aurkitu ditzakegu, zorionez, eskema hori zailtzen eta aberasten duten bitarteko jarrerak edota jarrera ñabartuak.

1. **Eremu instituzionalaren karakterizazioa**

Estatua, García Lineraren (2016:12) arabera, sare instituzional bat da, eta hiru dimentsio hauek ezaugarritzen dute: 1) Estatua, eragiteko gaitasuna duten blokeen eta klase sozialen arteko indar-korrelazio politiko gisa; 2) Estatua, erabakiak, arauak, burokraziak, hierarkiak eta abar gauzatzen dituen makineria gisa; 3) Estatua, ideia kolektibo gisa edo gobernatzaileen eta gobernatuen arteko adostasun morala bermatzen duen garaiko sen on gisa.

Santos (2005), Ibarra (2011) edo García Linerak (2016) berak azpimarratzen dute estatua birpentsatu egin behar dela, eta, norabide horretan, mugimenduek egin dezaketen ekarpena nabarmentzen dute. Estatua berrasmatzeko hainbat proposamen egin dituzte, antolaketa-egiturak, baliabideen kudeaketa eta erabakiguneak eraldatzeko. Horretarako zailtasunen artean, baina, estatuen eta horien erakundeen burujabetza gero eta mugatuagoa nabarmentzen da, parlamentuen eta gobernuen eskumenak murriztuz joan direlako, merkatuen eta nazioarteko erakundeen mesedetan.

Bestetik, burokratizazioaren eta administrazioaren barne-logikaren ondorioz eremu instituzionalak dauzkan gabeziak aipatzen dira maiz. Joera burokratizatzaileak, departamentalizazioak eta administrazioaren elitismoak izugarri zailtzen dute erakundeak politikoki nahiz administratiboki birsortzea. 70eko hamarkadatik aurrera, eredu weberiarraren krisiak ateak ireki zizkion “gerentzia publiko berriari”, zeinak inspirazio neoliberal markatua zuen. Merkatuaren logika, beraz, eredu burokratikoetan ezarri zen: Santosen (2005:315) arabera, estatuaren ahuldadea ez da ekonomiaren globalizazioaren albo-ondorio edo ondorio zital bat, estatuari bestelako indar mota bat eman nahi dion prozesu politiko baten emaitza baizik, indar hori mundu-mailako kapitalismoaren eskakizun politikoetara egokituago baitago, zinez. Santosek testuinguru horretan kokatzen du estatuaren eta gizarte zibilaren artean lankidetzan aritzeko premia, logika neoliberalari aurre egiteko. Hori dela-eta, estatua ekintza kolektiboko sareekin elkarlan estuan arituz erreformatu behar dela adierazten du.

Alabaina, honako hauen artean tentsio gatazkatsua dagoela azpimarratu nahi dugu: 1) mugimendu sozialak: finkatuta dagoena bere mugetatik hara mugitu nahi duten indar eta praktika politiko irruptiboak dira, eta, hortaz, zentzu eraldatzailea daukate –konbentzionalak ez diren proposamenen eta ekintzen errepertoriodun mugimenduak sortzen dituzten indarrak dira–. 2) ezarritako instituzionalitatearen barruan joera arautzailea duten betekizun juridiko, prozedimental eta administratiboetan eta normatibitateetan kokatuta dauden indar eta praktika politikoak.

Hala, erakunde ezarriak “behetik” (hainbat baldintza sozialen ondorioz beheratuta dauden herri-sektoreetatik) gainezkatze demokratikoa eragiten duten indartzat har daitezke gizarte-mugimenduak. Horrek hasieratik iradokitzen du gizarte-mugimenduek tentsio gatazkatsua dutela ordezkaritza politiko-estatalarekin, baina baita alderantziz ere.

Gainera, gaur egungo gizarte-mugimendu askok (antikapitalistek, subiranistek, feministek, ekologistek, elikadura-subiranistek...) jomugatzat dauzkaten eraldaketa emantzipatzaileak ez dira dekretu, lege edo politika publikoen kontu hutsa, eguneroko harreman sozialen eta bizi-eredu nagusien eraldaketekin ere zerikusia dutelako. Mugimendu horientzat, arreta eta borroka bizitzaren eremu ugarietan daude, eta ez gobernu-boterearen inguruko tirabiran bakarrik. Boterearen eta eraldaketa emantzipatzailearen ikuspegia ez zaio mugatzen arlo politiko-instituzionalean eragiteari –eta, are gutxiago, arlo politiko-instituzionalaren gaineko *boterea hartzeari*–; hortaz, boterearen iruditeriatik eta ezker alderdikoiaren eraldaketa sozialetik urruntzen da.

Aldi berean, gizarte-mugimenduak, indar-korrelazioen eta gatazka politikoaren garapenaren arabera, sistema politiko instituzionalizatuaren eskema egituratzaileak mugitzera irits daitezke. Are, demokratizazio-prozesuak eztabaida politiko handia sortzen duten prozesuak izaten dira: prozesuotan, sektore hegemonikoek lehen eztabaidaezintzat jotzen zituzten gaietara ireki behar izaten dute, eta lehen baztertzen zituzten subjektu politikoekin eztabaidatu.

Gizarte-mugimenduak esperientzia askoren bidez sartu izan dira engranaje sistemikora, eta, horren ondorioz, testuinguruaren araberako erronka ugari eta askotarikoei heldu behar izan diete. Hala ere, joera gutxi gorabehera komun bat dagoela esan genezake: engranaje sistemikora sartuta, mugimenduek parte-hartze politikoko eremuak konkistatzen dituzte (esate baterako, politika publikoen irismenak, norabideak eta edukiak negozia ditzakete), baina instituzionalitateak emandako esparru baten barruan beti; hots, gehien-gehienetan mugimenduen aldarrikapen eta borroka integralak biltzen ez dituen esparru baten barruan. Zalantzarik gabe, prozesuok esparru demokratikoa irekitzen dute, eta bertako botere- eta hegemonia-harremanak asaldatzen; alabaina, prozesu horietan, sektore nagusiak kontrola doitzen saiatzen dira gailentzen jarraitu ahal izateko eta, horri begira, ahalmena murrizten dieten testuinguru instituzionaletan txertatzen dituzte susperraldian dauden subjektu politikoak, esparru horretan zeuzkaten botere- eta hegemonia-harremanak iraunarazteko.

Desbideratze kooptatzaile horiek arrisku politikotzat har daitezke, eta, era berean, aurkako hautu politikoa eginez gero, bakartzeko, ikusezin bihurtzeko edo politikan ezdeusa izateko arriskuak sor daitezke. Hau da, norberarenak ez diren logika politikoetan ez erortzeko edo logika horiekin ez “kutsatzeko” xedez instituzionalitateari eta bere agente politikoei uko egitea oinarritzat hartzen denean, nork bere burua bakartzeko joerari eta ageriko eraldaketa-prozesu iraunkorrak sortzeko edota gizartearen sektore politikoki garrantzitsu bat mobilizatzeko dauden zailtasunei lotuta egongo litzateke arrisku politikoa; hots, gizartearekin osotasun gisa lotzeko gaitasuna galduko litzateke. Horrek guztiorrek beren ahuldadearen biktima edo kontrolaren nahiz errepresioaren biktima bihur ditzake mugimenduak, edota talde kapsulatu bihurtu, inpaktu politiko urriko talde ia, nahiz eta eraldaketa emantzipatzailea sormenaren bidez bilatzeak dakartzan legitimitatea eta duintasuna eduki.

Aurreko paragrafoetan, gizarte-mugimenduen eta instituzionalitatearen arteko harreman beti zail eta tirabiratsua ulertzen lagundu diezaguketen elementu batzuk azaldu ditugu, baita mugimenduek instituzionalitatearen eta bertako agente politikoen aurrean agertzen dituzten arbuioa, distantzia edo konfiantzarik eza ulertzeko elementuak ere. Distantzia hori kalkulatua izaten da beti, eta aldakorra, koiunturen zein gatazken arabera; izan ere, indar-korrelazioek eta mugimenduek instituzionalitatearen aurrean duten legitimitatea aldatzeko aukera ematen du mobilizazio herritarrak.

Hori dela-eta, gure ustez, instituzionalitatearekin autonomian oinarritutako harremanak eraikitzeko gaitasuna edukitzeak lagundu egin dezake gizarte-mugimenduen izaera emantzipatzailea indartzen, instituzionalitatean –tirabiran dagoen arlotzat hartuta– nahiz gizartean oro har politikoki eragiteko gaitasuna ahultzen duen auto-bazterketan edo integrazio kooptatzaileetan erori ezean.

Jarraian, gure analisiari bide eman dioten bi esperientziak azalduko ditugu labur-labur.

**Elkarlaneko eremuak**

Ekimen komunitarioen eta unibertsitateko ikerketa-taldeen artean abiatu diren elkarlaneko bi esperientzia hauetan, Parte Hartuz (UPV/EHU) ikerketa-taldeak mota ezberdineko ekarpenak egin ditu: kasu batzuetan, antolakunde eta aktibista ezberdinen artean antolatzeko eta hausnartzeko prozesu parte-hartzaileetan bidelagun aritu gara; aurrekoarekin lotuta, prozesuon asanblada, bilera eta lan-saioen metodologian eta dinamizazioan lagundu dugu; bestetik, eremu komunitarioen irismena eta eremuotako parte-hartzea hobetzeko azterlan espezifikoak egin ditugu eta, azkenik, beste kasu batzuetan erakunde publiko eta lurraldeko beste agente (auzokideen komunitateak) batzuekiko dialogoan eta negoziazioan lagundu dugu.

Horrenbestez, ondoren ikusiko dugun bezala, unibertsitateak emandako laguntzak bi alderdi ukitu ditu. Alderdietako batek hainbat aktibistaren eta gizarte-antolakunderen artean antolatzeko, hausnartzeko eta lan egiteko prozesuak indartzearekin izan du zerikusia, eta besteak erakunde publikoekiko eta bestelako agente sozialekiko harremanetan laguntzea izan du xede, harremanok legitimatzearekin batera.

1. **Aztertutako esperientzien testuingurua: Astraren kasua**

1998an itxitako arma-fabrika berreskuratzeko eta erabilera soziala zein kulturala emateko asmoz, Gernikako kolektibo eta elkarteek gidaturiko esperientzia auto-gestionatua da Astra. 2005aren amaieran eta 2006an, eraikina hainbat aldiz okupatu, desalojatu eta berriz okupatu ondoren, eta herritarren hainbat mobilizazio eta aldarrikapen tarteko, kolektibo sozialek deitutako parte-hartze prozesuen bitartez egin du aurrera prozesu herritarrak. Parte-hartze prozesu horietan Euskal Herriko Unibertsitateko Parte Hartuz lantaldearen laguntza izan dute eta gaur egun Astra Koordinadorak autogestionatzen duen eremu publiko eta komunitarioa da, eta hainbat kolektibo eta aktibista antolatzen dira han.

Hain zuzen ere, elkarte eta taldeen koordinadora horixe izan da esperientziaren motorra, eta babes- eta laguntza-maila ezberdinak eskatu zizkien unibertsitateari eta erakunde publikoei. Hortaz, intereseko hainbat elementu uztartzen dituen esperientzia soziopolitikoa da: kolektibo sozialen ekimenetik abiatu zen, kolektibo horiexek zabaldu zuten ekimena gainerako herritarrei (eta elkarte-ehundura osoari) parte hartze prozesuen bitartez, sare sozial zabal eta anizkoitzagoa antolatzeari eta indartzeari begira; bada, sare horiekin, erakunde publikoekiko elkarrizketa ezarri ahal izan da, egitasmo herritarra errespeta eta babestu dadin.

Erakundeek egiten utzi dute –zailtasunak eta tentsioak ere badituen erlazio batean–, eta diruz lagundu dute, eraikinaren birmoldaketa- eta mantentze-lanak finantzatuz. Hala Gernikako Udalak, nola Eusko Jaurlaritzak (eta kontuan izan hizpide dugun aldian, 2005etik 2020rakoan, alderdi politiko ezberdinak egon zirela bi erakunde horien gobernuetan) onartu dute kolektiboek ekiteko gaitasunaren bidez –eraikinaren okupazioa, mobilizazio soziala eta abar– eta proposamenak nahiz proiektuak egiteko gaitasunaren bidez erakutsitako aurrea hartzeko gaitasuna. Hain juxtu ere, egindako bidea eta ikasitakoak aztertzeko orduan Astrako aktibistek azpimarratzen dituzten gakoetako batzuk honako hauek dira: erakundeei aurrea hartzeko gaitasuna, bai erabiltzen ez zen toki bat okupatu eta eraikinari erabilera soziokulturala emateari dagokionez, bai Gernikako gizarte-ehundurari eta herriari irekitako proiektu bat zehazteari dagokionez; mobilizatzeko eta erreferentziazko pertsonen babesa eta atxikipena biltzeko gaitasuna eta, aurrekoari lotuta, parte-hartze prozesuak lan-politikoa egiteko metodologia gisa garatzeko gaitasuna. Izan ere, metodologia horri esker eta unibertsitateko talde laguntzailearen babesarekin, prozesu ireki eta heterogeneoen bidez gauzatu ahal izan dira proiektuak, lan egiteko modu bateratzaileak eta ahalduntzaileak garatuz.

Horrela, jendartearen mobilizazioa, ekimena are gehiago legitimatzeko kanpoko babesak sendotzea, eta proiektua modu ireki eta herritarrean eraikitzeko parte-hartze prozesuak erdigunean jartzea, giltzarriak izan dira erakunde publikoek proiektua onartu, egiten utzi eta, azkenik, eraikinaren birmoldaketak zuen gastu handia bere gain har dezaten. Halaber, babes horrek ez du proiektua baldintzatu, egitasmoaren izaera autonomo eta autogestionatua errespetatzen duelako eta ez duelako izaera autonomo eta herritar hori urardotuko lukeen ordain ideologiko edo arautzailerik (burokratikorik) planteatu.

Unibertsitateko taldeak aktibatu dituen tresnei eta baliabideei dagokienez, Astra Koordinadoraren eta Euskal Herriko Unibertsitateko lantaldearen arteko elkarlana, funtsean, koordinadorak deitutako parte-hartze prozesuen metodologia elkarrekin pentsatzea eta prozesu horien asanbladetan bidelagun edo erraztaile-lanak egitea izan da. Parte-hartze prozesuetara deitzen ziren taldeen eta pertsonen aniztasuna hain zen handia –nork bere ikuspegiak eta lan-moldeak–, ezen Koordinadorak unibertsitateko lantalde honen laguntza eskatu baitzuen gauzak errazteko, lantalde unibertsitarioek esperientzia baitzuten Euskal Herriko herri eta hirietan prozesu komunitarioak edota ikerketa-ekintza prozesuak dinamizatzen.

1. **Aztertutako esperientzien testuingurua: Karmelaren kasua**

Karmela Bilboko Santutxu auzoan (34.083 biz., 2019) finkatutako proiektu komunitarioa da, eta 2015ean ekin zion ibilbideari, hainbat kolektibok erabiltzen ez zen hezkuntza-zentro baten instalazioak (Karmelo Ikastolarenak) funtzionamenduan jartzea erabaki zutenean. Karmelak guztion ongizaterako proiektu komunitariotzat dauka bere burua, eta, publiko-pribatu dikotomia gaindituz, eremu publikoen jabetza kolektiboaren eta kudeaketa komunitarioaren alde egiten du, Santutxu eta Bilboko herritarren premia soziokulturalei erantzuteko.

Proiektuaren helburuak eta jarduera adosteko orduan, hainbat antolakunde eta taldetako aktibistek egindako hausnarketak eta dinamikak izan dira abiagunea. Horren emaitza gisara, askotariko jarduerak eta ekimenak garatzen dira eremu autogestionatu horretan: liburutegia eta ikasteko gelak; euskarako doako eskolak; kirol-jardueretarako gimnasioa eta rokodromoa; jardunaldi eta ekitaldi kultural zein politikoak; bilerak eta topaketa ludikoak (herri-bazkariak auzoko jaietan, haurren urtebetetzeak...); bidean dauden migratzaileen aldi baterako harrera eta abar.

Eskola zaharreko instalazioak (patioa, frontoia, ikasgelak, jantokia, sukaldea, zinema eta abar) elkartzeko eremu publikoa bihurtu dira, bai eta berdinen eta desberdinen?? bizikidetzarako eta loturak sortzeko espazioa; egitasmo nahiz aldarrikapen sozial ugari egiteko gune bihurtu ere. Azken batean, honako hauek indartzen ditu: gizarte-ehundura, belaunaldiarteko eta kulturarteko topalekuak eta baliabide gutxiago dauzkatenentzako kultur jardueren doako eskaintza. Horregatik, komunitatearen kohesioa eta elkarri laguntzeko sareak areagotu dituen ondasun soziala da, eta ekonomia-, kultura- eta genero-desberdinkerien ondoriozko diskriminazio eta bazterketei aurre egiteko asmoa dauka.

Karmelaren asanbladak zehazten ditu proiektuaren zutabeak eta erronkak, honela:

1.- Aniztasuna eta irekitasuna. Karmela proiektuaren barruan, hainbat adin, sexu, jatorri, kultura, hizkuntza eta sentsibilitateko herritarrak elkartzen dira. Hortaz, elkarren ezagutzan eta errespetuan oinarritutako bizikidetza da funtsezko gakoa. Tokian-tokian jardunez eta globalki pentsatuz, Karmelak parte-hartze izugarri baten eredu bihurtu nahi du Bilboren eta Euskal Herriaren aurrean (Santutxurekiko loturari eutsita, betiere).

2.- Alternatiba eraldatzaileen eraikuntza. Karmela auzokideen benetako premiei alternatiba bat eskaintzeko xedez sortu da. Karmelan, guztiona eraiki eta kudeatzeko eredu herritarrak sustatzen dira, nagusi den eredu eta logika merkantilistaren gainetik, askotariko ekimenak antolatu eta eraikitzeko. Proiektuak erakutsi duenez, gehienen ongizaterako behar den zerbait eraiki daiteke, eta egingarria da komunitateko lanaren bidez proiektuak eraikitzea. Karmela proiektuaren oinarriek balio askatzaileak biltzen dituzte, eta ez soilik eskaintzen dituen ekintza eta planengatik, baizik ekiteko moduak ere eraldatzaileak direlako. Karmelan, interes partikularrei interes kolektiboa gailentzen zaie. Auzokideen eta herritarren ardura eta lana dira proiektuaren kapitala, baina baita partikularren eta taldeen arteko harremanetik eta lankidetzatik sortzen den onura kolektiboa ere.

3.- Herritik eta herrirako. Proiektuak auzokideen parte-hartzea sustatzen du, baina ez antolatzen dituen ekimen edo jardueretan bakarrik. Karmelan, auzokideak subjektu sortzaileak dira, eta, horrenbestez, ez ditu ikusle edo kontsumitzaile hustzat hartzen. Karmela egunero eraikitzen da, norberaren gaitasun eta nahiekin. Halaber, sortzaile partikularrek garatu nahi dituzten proiektu herritarrak abiatzeko eta sortzaileen artean sinergiak sortzeko tokia da. Pertsonok gure artean sareak eraikitzeko premia dugu; Karmela, beraz, prestakuntza eta balio ezberdinekin elkar aberasteko gunea da. Eremu fisiko bat baino gehiago, agenteak elkartzeko eta beren arteko sareak eratzeko proiektua da, eta lan egiteko toki erosoak sortzeko gaitasuna dauka. Gainera, beste eremu batzuetan gizartea eraldatzeko lan egiten duten hainbat talderekin lankidetzan aritzen da, eta lotura estuak eraikitzen ditu.

1. **Unibertsitateak egin dezakeen ekarpena**

Erakunde publikoen eta ekintza kolektiboko sareen arteko antolaketa birpentsatzeko orduan erreferentzia gisa balio diguten bi esperientziak labur aurkeztu eta testuinguruan jarri ondoren, unibertsitateko taldeak bi kasu horietan egin dituen ekarpenak zein izan diren zehaztuko dugu. Hemen aurkeztu ditugun egitasmo herritar eta komunitarioekin lankidetzan aritzeak lau lan edo ekarpen mota sorrarazi ditu:

1) Bilerak eta batzarrak erraztea, talde-dinamiken eta herri-hezkuntzatik datozen metodologia parte-hartzaileen bidez; eta gogoeta edota antolaketa-prozesuetan laguntzea. Asanblada handi eta heterogeneoetan (adinari, ibilbideari, ideologiari, lan-kodeari eta abarri dagokienez) lana erraztu eta kohesionatzeko orduan, talde-dinamika eta tresna baliagarri ugari daude. Berdintasunezko parte-hartzea bermatzeko lan-moldeak eta metodologiak dira, eta errazten dute asanbladako kideek egunerokotasunean sentitzen dituzten premietatik abiatuko diren diagnostikoak, estrategiak eta egitasmoak modu kolektiboan eraikitzea. Lan-molde horiek arreta berezia jartzen diote begirunezko, onarpenezko eta konfiantzazko giroa sortzeari; eta kide guztiak gustura sentitzeko moduko lan-dinamika kolektiboki eraikitzeari: 1) Kide guzti-guztiok hitz egiteko eta ekarpenak egiteko aukera berberak edukitzea; 2) Elkarri errespetuz eta berdintasunez entzutea; 3) Ekarpen guztiak (nahiz eta bakoitzak bere estiloa eta adierazpidea eduki) garrantzitsuak direla sentiarazi, eta bateratze-lanean edota erabakiak hartzeko prozesuetan ekarpen guztiak aintzat hartzea; 4) Aurreko guztiak onarpena eta legitimitatea sentiarazten die kide guztiei; 5) Elkarlanak behar duen konfiantza, konplizitatea eta adostasuna sortzen laguntzea.

2) Gogoeta eta ezagutza kolektiboen erregistroa eta sistematizazioa: eztabaidak eta hartzen diren erabakiak aktetan, audioetan eta beste euskarri grafiko batzuetan jasotzea. Bileretan eta asanbladetan ateratzen diren ideiak eta proposamenak dokumentuetan eta eskemetan ordenatzea, prozesuei modu iraunkor eta etengabean jarraitutasuna eman ahal izateko. Horrek barne hartzen du tentsioak eta desadostasunak identifikatzea eta desakordio horiek jorratzeko proposamenak formulatzea; dimentsio arrazionalak (premiak, interesak, nahiak...) eta emozionalak (ilusioak, zalantzak, beldurrak...) kontuan hartuz, ez-adostasun, talka edota pertsonalismoek hausnarketa- eta antolaketa-prozesu komunitarioa blokea ez dezaten.

3) Egitasmoen irismena eta hedapena hobetzeko azterlan espezifikoak: egitasmo komunitarioak gizarte-ehundurako sareetatik urrunen dauden herritarrengan sortzen dituen pertzepzioak aztertzea, inkesten, eztabaida-taldeen edota tailer parte-hartzaileen bidez. Eremu komunitarioaren irekitasuna hobeto helarazteko eta komunikatzeko, inertzia endogamikoak saihesteko eta askotariko gizarte-sektoreen aktibazio-aukerak areagotzeko lanak dira, baita hainbat gizarte-sektorek jarduera sozial, kultural eta politikoetan duten protagonismoa aktibatzekoak ere.

4) Administrazio publikoarekin eta auzokideen komunitateekin egiten diren bilerak eta negoziazioak erraztea. Zenbaitetan, erakundeen aitortzarik ezaren, tentazio errepresiboen, egitasmo irruptibo horiek legearen barruan sartzeko zailtasunen edo lagun asko biltzen dituzten jarduerak eta ekitaldiak antolatzeak eguneroko bizikidetzan sor ditzakeen eragozpenen ondorioz, erakundeekin eta lurraldeko beste agente batzuekin (finka-administratzaileekin, auzokideen komunitateekin eta abarrekin) eraikitzen diren harremanak zailak eta tirabiratsuak izaten dira, bai desadostasun ideologikoengatik, bai interes kontrajarriengatik edo bai onarpen- eta bizikidetza-esparru bat zehazteko orduan elkar ez ulertzeagatik. Gure eskarmentuaren arabera, unibertsitateak egitasmo irruptiboei laguntzen dienean, beste agente batzuek legitimitate edo aitortza handiagoa ematen diete ekimenoi, eta horrek hitz egiteko baldintza simetrikoagoak sortzen ditu, elkar entzuteko eta elkar ulertzeko baldintza hobeak. Gainera, elkarrizketaren esparrurako proposamen egokia egiten bada eta elkarrizketak ordenatzeko eta moderatzeko orduan metodologia zaindua erabiltzen bada, errazagoa da negoziazioaren bidez ados jartzea eta erantzukizunak elkarrekin zehaztea.

Egitasmo komunitarioetan buru diren aktibistekin eta kolektibo sozialekin lankidetzan arituz garatzen diren lan eta jarduera mota horiek erakusten dutenez, unibertsitatea agente bat da, zeinak, zerbitzu publiko gisa eta gizarte-erantzukizuneko zerbitzu gisa dituen eginkizunak betetzen baditu, paper garrantzitsua bete dezakeen ekintza kolektiboko sareak eta egitasmoak indartzeko orduan. Baita administrazio publikoaren aitortza eta harekiko elkarrizketa hobetzeko orduan ere. Gure ustean, lankidetza- eta laguntza-harreman hauek bi norabidetako trukea da. Izan ere, kolektiboetan eta egitasmoetan dabiltzanen lan aktibista ezagutza-iturria inportantea da, eta horrek ikastea, ezagutzak trukatzea, hausnarketa teorikoa praxiarekin integratzea eta gure irakasle- eta ikertzaile-lana elikatzea ematen digu unibertsitarioei; prozesu sozial eta politikoen kontraesanetatik eta zailtasunetatik hurbil mantentzen gaituzten esperientziak dira, ezinbesteko jakintza iturria.

Alabaina, unibertsitatea eta ikerketa-mundua “bikaintasunaren” lehian murgilduta dagoen garaiotan, badakigu ebaluazio-agentzia instituzionalek multinazional gutxi batzuen kontrolpeko rankingen esanetan “inpaktu handia” eragiten duten aldizkari orokorretan egindako argitalpenen arabera aitortzen dutela ikerketa-lana. Hala, merkatuaren liberalismoa eremu akademikoan hedatzeak lehiakortasun handia ezarri du gizabanakoen artean, eta curriculum-arloko meritokrazia-dinamikak, autoerreferentzialtasuna eta nartzisismoa elikatzen ditu. Ondorioz, baliabide gutxi dauzkaten agenteekiko lankidetzan oinarritzen diren eta, protagonismo kolektibo eta ez-indibidualarekin, tokiko transferentzia eta inpaktua lantzen dituzten lanak eragozten dira, lanok huskeria profesionalean barreiatzeaz gainera.

Horrela, unibertsitateak pentsamendu kritikoa, baliabide analitikoak eta gizarte kohesionatu eta bidezkoagoa sortzeko tresna eragileak eskaini eta hedatzen dituen zerbitzu publiko gisa daukan betebeharra oso zokoratuta geratzen da. Unibertsitate publikoek, baliabide publikoekin finantzatzen diren irabazi-asmorik gabeko erakundeak diren heinean, interes orokorrari zerbitzu emateko betebeharra daukate, curriculumeko interesen mende edo merkatuaren eta etekinen inguruko interes partikularrak dauzkaten erakunde pribatuekiko lankidetzaren mende egon gabe. Lehentasunezko lankidetzak, hortaz, honako hauek eduki beharko lituzke jomugan: oro har biztanleen bizi-baldintzak eta, zehazki, baliabide gutxiago, aukera gutxiago eta gizartean eragiteko botere gutxiago edukitzeagatik bizi-baldintza kaskarragoak dauzkatenen bizi-baldintzak hobetzeko xedea duten interes sozial orokorrek gidatutako prozesuak eta agenteak.

Alabaina, lan honetan aurkezten ari garen gizarte-transferentzia motak aitortza akademiko eta instituzionalik ez edukitzea sobera konpentsatzen da gurekin elkarlanean aritzen diren eta gurekin batera ikasten duten antolakundeen, aktibista sozialen eta arduradun politikoen esker on eta aitortzarekin. Hain zuzen ere, gure lanak gizarte-inguruneari egiten dizkion ekarpenek nolabaiteko zentzu sakoanagoa ematen diote gure lanari, enplegua izatetik askoz ere harago baitoa. Gainera, lan eskertua da, ordaina ematen digulako, bai ezagutzari dagokionez, prozesu soziopolitikoen eta beren konplexutasunaren errealitatearen lokatzetan sartzen gaituelako, bai irakaskuntzari dagokionez, prozesuotan lan eginez ikasitakotik –argi-itzal guztiekin– elikatzen baita ikasgeletako transmisioa.

Unibertsitateak ekintza kolektiboko sareen eta erakunde publikoen arteko antolaketan eta lankidetzan izan dezakeen paperari buruzko atal honen muinari helduz, testu honetan aurkeztu ditugun bi esperientzietan ikasitakoak honela laburbil daitezke: egitasmo herritarren eta administrazio publikoen arteko dialogoak eta lankidetzak ahalbidetu egiten dute interes orokorreko premia sozialak asebetetzeko espazio eta dinamika komunitarioak eraikitzea. Hau da, elkarlanean aritzeko dinamika komunitarioak indartzeko aukera. Arlo publikoaren eta arlo komunitarioaren arteko lehentasunezko lankidetza horretatik abiatuta, gizarte-premiak asebetetzeko bidea merkatuetatik eta burokraziatik aldendu daiteke, irabazi asmorik gabeko lan-eremu ez-lehiakorrak indartuz. Izan ere, ondo egindakoak, hutsegiteak, zailtasunak eta kontraesanak gorabehera, gizarteko sektore guztiei irekitako espazioak dira, bazterketak edo elitismoak eragiten dituzten betekizun formal edo materialik gabeak.

Era berean, matxismoaren, klasismoaren eta arrazakeriaren ondoriozko desberdinkeria sozialak eta indarkeriak gora egiten ari diren testuinguru honetan, garrantzitsua da espazio komunitarioak herritarren eskubide zibil eta politikoak gauzatzeko gune estrategikotzat hartzea, eta ezberdinen arteko harremanei bide ematen dieten eta gizarte-kohesioari laguntzen dieten eremutzat hartzea.

**Administrazio publikoaren papera**

Arestian aipatu bezala, Euskal Herrian badira publikoaren eta komunitarioaren artean erlazionatzeko modu berriak eraikitzen ari diren esperientziak, oraindik orain nagusi den eredu publiko-pribatuari alternatibak eskaintzen dizkioten esperientziak dira. Gernikako Astraren eta Bilboko Karmelaren kasuak horren adibide dira.

Gorabidean dauden praktikez ari gara, demokratizazio sozialaren kontzeptuarekin lotura duten eta gizartearen premiak modu autogestionatuan asebetetzeko xedez parte-hartzea eta autoantolaketa lotzen dituzten praktikez. Behetik gora gauzatzen dira, modu espontaneoan, baimenik edo gonbidapenik itxaron gabe. Helburuak eta aldarrikapenak partekatzen dituzten gizarte zibileko agenteak elkartu egiten dira, bai arazo kolektiboei erantzuteko, bai gobernatzaileen eta gobernatuen arteko botere-harremanak eraldatzen laguntzen duten eta ahaldundu egiten duten praktika demokratizatzaileak sortu eta bultzatzeko.

Kasuotan, baina, erakunde publikoak betetzen ari diren eta bete dezaketen papera da berritzailea. Katalunian, adibidez, Bartzelonako Diputazioak (2017) ekarpen interesgarriak jasotzen dituen lana argitaratu zuen, administrazio publikoak prozesu parte-hartzaileetan duen paperari buruzko hausnarketetan oinarrituta. Liburu horretan, bost erronka handi planteatzen zaizkie erakundeei, herritarrek tokiko eremuan parte hartzeari dagokionez. Honela laburbil daitezke (Bartzelonako Diputazioa, 2017:22):

1. Herritarren parte-hartzearen kontzeptua birdefinitu behar da, erakunde publikoetatik kanpo sortzen diren prozesuak ere aintzat har daitezen eta prozesu horiek aktibatu, erraztu eta babestu daitezen, administrazioa komunitatean inplikatzeko.
2. Politikak elkarrekin sortzeko jarduera berriak abiatu behar dira, eta administrazio publikoaren eta gizarte zibilaren arteko lankidetza bermatu.
3. Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak txertatu behar dira. Teknologia berriak gardentasuna bermatzeko erabili behar dira, bai eta politika publikoak ekoitziko dituen eremu berri bat sortu ahal izateko ere.
4. Parte hartzeko gaur egungo arkitektura instituzionalak birformulatu behar dira, formatu malgu eta ez hain burokratikoak sortuz.
5. Tokiko administrazioa barne-mailan berrantolatu behar da, eta, horretarako, prozesuen araberako kudeaketa mota bat proposatzen dute, zeinaren bidez jarduera parte-hartzaileak koordinatuta garatzen direla ziurtatuko den.

Euskal Herrian ere horrelako hausnarketak egin dira, baina eskala txikiagoan. Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak Boluntariotzaren Euskal Kontseiluarekin batera egindako Bherria programa aipa dezakegu. Bherria programa 2017an abiatu zen, eta harreman publiko-sozialak eraikitzeko modu berriak esploratu eta sustatzeko helburua dauka. Horri begira, lehenengo erronka modura, eremu publikoen kudeaketa komunitarioa jorratzea proposatzen du. Bestalde, lankidetza publiko-soziala gauzatzeko eta administrazio publikoek herritartasun aktiboa nahiz boluntariotza sustatzeko 10 gakotan laburbildu dituzte programaren oinarrizko ondorioak. Administrazio publikoaren paperari dagokionez, honako puntu hau nabarmendu nahi dugu (BHerria Ikaskuntzak 2017:11):

*“Herri Administraziotik gero eta gehiago hurbiltzen ari gara herritarrengana parte hartzeko prozesuen bitartez. Hurbiltzeko era hori ikasten eta hobetzen dugu, baina egiturazko lan bat egin behar dugu, parte-hartzearen logika, prozesu zehatzetatik haratago, publikoa denaren funtzionamenduaren logika bihurtzeko. Horrek esan nahi du erosotasun-zonetatik irten behar dugula, elkarrizketak aktibatu, boterea partekatu eta zenbait arrisku hartu”.*

Parte-hartzearen logika publikoa denaren funtzionamenduaren logika bihur dadin, esandakoaz gainera, guztion ongizateari lagundu ahal izateko baliabideak jarri behar dira herritarren eta elkarte-ehunduraren esku (Adams eta Hess, 2008:3-4). Horretarako, funtzio publikoa jorratu beharra dago, baina ez kudeaketaren alderditik, betetzen duen funtzio sozial eta politikotik baizik. Herritarren eskubideak eta askatasunak bermatu eta garatzea izan beharko luke helburu eta, horrela, demokrazia indartzeko duen egitekoa beteko luke. Beraz, OCDk berak jasotzen duenez (2018, 18. or.), beharrezkoa izango da funtzio publikoak «*gizartearekin duen harremana birdefinitzea; legitimitate berri bat eta arlo publiko plural eta integratuaren kontakizun berri bat eraikitzea; gizartearen premia eta eskaera berriei aurre egiteko ezagutza, gaitasun eta baliabide berriak eskuratzea* (...)». (hemen aipatua: Arenilla eta Delgado, 2019, 37. or.).

Azken batean, herritarrek eremu komunaren gainean erabakitzeko duten gaitasuna eta herritarrak berak ere erdigunean jartzeaz ari gara, bizitzaren eta politikaren arteko harremana berreskura dadin (Federici 2010). Demokrazia sakontzeko prozesuak praktikan jartzeaz ari gara, bai eta prozesuok guztiona den hori modu zabal, partekatu eta parte-hartzailean kudeatzeko praktiken bidez garatzeaz ere. Horretarako, Innerarityk esan bezala, administrazio integratzaile bat jarri behar da martxan, “*administrazio demokratikoaren kontzepturik egokientzat jo ahalko den,* *gizarte zibilak beregan izan dezakeen eragina bere logikaren barruan txertatuko duen sistema ireki bat izango den neurrian*” (2020:186).

**Ondorioak**

Karmelaren eta Astraren kasuetan izandako esperientzian, administrazio publikoak prozesu mota horietan duen paperari buruzko gako batzuk identifikatu ditugu. Hona hemen gakoon laburpena:

Batetik, administrazio publikoak ez ditu behar bezala aitortzen herri ekimena edota prozesu parte-hartzaile irruptiboetan buru diren eragile sozialak. Horregatik uste dugu benetan garrantzitsua dela, batetik, eragile sozial horien protagonismo legitimoa aitortzea eta, bigarrenik, agente horiekiko elkarrizketari eta baterako lanari lehentasuna ematea.

Gure ustean, parte-hartzea gero eta gehiago ari da birdefinitzen prozesu irruptibo horien bidez eta, hori dela-eta, administrazio publikoek prozesuok babestu, onartu eta erraztu behar dituzte.

Aztertu ditugun bi kasuetan, lan handia egin da administrazioak ikus dezan prozesu mota horietan parte hartzen duten eragile sozialei protagonismoa eta zentralitatea eman behar diela eta lehentasunezko kolaboratzaile gisa onartu behar dituela. Bilboko Udalak akordio bat sinatu zuen Karmelo Ikastolaren lokala erabiltzen lagatzeko, Karmela proiektua bertan garatu zedin; bada, lagapen-akordioaren bosgarren eranskinean (2020), honako hau irakur daiteke:

*“Udalaren eta Karmela proiektuaren arteko harremana errespetuan oinarrituko da, eta, beraz, proiektua bera, antolaketa-moduak, premiak eta erritmoak errespetatuko dira, hitzen eta ekintzen bidez. Zentzu horretan, sor daitezkeen arazoen aurrean, jarrera paternalista eta inposatzaileak saihestuko dira. Udalaren eta Karmelaren arteko harreman-ereduan, egitasmo herritar horren antolaketa-moldeek aginduko dute".*

Honako hau litzateke bigarren gakoa: eragile sozialek erabakitzen duten bezala garatu beharko lukete proiektuek, administrazioak oztoporik jarri gabe. Horrelakoetan, administrazioak herri ekimenari egiten utzi behar dio, eta babes juridiko nahiz ekonomikoa eman, hala eskatuko zaionean. Esperientzia horien bidez egiaztatu dugunez, agente sozialek hala eskatzen dutenean (horixe gertatu da Astran), administrazioak baliabide ekonomikoen bidez lagundu behar die prozesuoi, eta onartu egin behar du ekintza kolektibo eta komunitarioko sare horietako eragileak direla eremu komunitario horien kudeatzaileak, betiere modu ireki publiko eta herritar guztiei zabalik. Proiektuetan parte hartzen dutenek erabakitzen dute Astra eta Karmela nola kudeatu behar diren, eta ez administrazioak, proiektuoi bide ematea eta eragozpenik ez jartzea baita haren papera. Karmelaren kasuan, honako hau irakur daiteke erabilera lagatzeko akordioaren lehenengo eranskinean (2020):

*“Karmela proiektua proiektu komunitarioa da, auzoan errotuta dagoena eta bere burua guztion ondasuntzat jotzen duena. Proiektuaren helburuak eta jarduketak adosteko, hainbat dinamika eta hausnarketa parte-hartzaile egin dira herritarren eta auzokideen artean 2015etik hona, komunitatearen oinarrizko premiak identifikatu eta asebetetzeko proiektu alternatibo berritzaileak eraikitzeari begira”.*

Gure hirugarren ondorioak azpimarratzen du administrazio publikoaren beste zeregin edo ekarpen baliotsua prozedura burokratikoak erraztu eta haien gaineko ardura hartzea izan daitekeela. Astraren nahiz Karmelaren kasuetan, garrantzitsua izan da administrazio publikoak kode burokratikoa soiltzeko eta, horrela, funtzionamendu-logika horren gaineko ezagutza errazteko xedez egin duen lana. Bestetik, oreka bilatu behar izan da zorroztasun formalaren eta lasaitasun informalaren artean, prozesuen bideragarritasunaren mesedetan. Izan ere, administrazio-prozedura burokratikoen konplexutasunak eta zurruntasunak orokortasun-printzipioa eta arbitrariotasunik ez onartzeko printzipioa baliozkotzen dituzte baina, era berean, administrazio-prozedurak izan ditzakeen eragozpenak ikusarazten dituzte; bereziki, moldatzeko edo beharrezko eraldaketak egiteko ezintasuna.

Landu ditugun bi kasuetan, oso ona izan da administrazioak berak prozedura burokratikoa bere gain hartu izana; batez ere, administrazioaren eta proiektu komunitarioen arteko akordioak eta erabilera-lagapenak formalizatzeko orduan.

Espazio publikoen kudeaketa komunitarioa ahalbidetzeari begira, funtsezkoa izan da, halaber, administrazioak protagonismoa eta boterea lagatzea. Nahiz eta, logika neoliberal batetik abiatuta, egitasmo komunitarioari egiten uzteko nolabaiteko tentazioa egon daitekeen, hau da, administrazioak eremu publikoen kudeaketa lagatzea erabaki dezakeen arren, berari dagozkion baliabide eta zerbitzu publiko batzuk gutxitu eta aurrezteko, aztertu ditugun bi kasuetan logika horrek ez du funtzionatu, kolektibo sozialen sareena izan baita ekimena eta, gainera, erakundeek erresistentzia eta oztopo ugari jarri baitzituzten hasieran. Egitasmo herritar eta komunitarioa tematu izanaren ondorioz lortu da aipatutako eremu publikoak autogestionatzea, eta une oro borrokatu behar izan da bai herritarrek zuzeneko protagonismoa izan dezaten, bai publikoa dena are gehiago demokratiza dadin, Gernikako Udalaren eta Astraren arteko hitzarmenaren laugarren puntuan ikus daitekeen bezala:

*“Astrak bultzatu egiten du jendeak ondare publikoaren kudeaketan zuzenean parte hartzea. (...) Hor barruan sartzen dira ekoizpen artistikoa, egitasmo sozialak, pentsamendu kritikoa eta esfera publikoa demokratizatzea bilatzen duten ideia eta ekintzen hedapena”.*

Azkenik, nabarmendu nahi dugu herritarren parte-hartzea modu berritzailean birpentsatu ahal izateko beharrezkoa dela administrazio publikoan kultura berri bat sortzea, maila tekniko nahiz politikoan. Herritarrek protagonizatzen duten parte hartzeko esperientzia politiko horiek, premiei berehalako erantzunak emateko logika inplementatzailea daukate, eta administrazioak ematen ez dituen egitasmo eta irtenbide alternatiboak sortzen dituzte. Eremu hutsen autogestioa, baratze komunitarioak, kontsumoko kooperatibak eta elkarlaneko beste esperientzia batzuk gizartearen premiei eta arazoei irtenbidea aurkitu nahi dieten herritarren dimentsio proaktibo horren etsenplua dira. Erakundeek eta administrazio publikoek beti lagundu diezaiekete lan horiei; betiere, beren burua sistema bizitzat hartzen badute, hobetzeko, ikasteko eta laguntzeko prest badaude eta zabalik agertzen badira gizartean sentitzen diren premien bilaketaren eta erantzunen aniztasuna are gehiago zabaltzen duten egitasmo komunitarioen aurrean.

**Sakontzeko:**

Della Porta, D. eta Diani, M. (2011). *Los movimientos sociales*. Ikerketa Soziologikoen Zentroa.

Diputació de Barcelona. Àrea d'Atenció a les Persones. Gerència d'Igualtat i Ciutadania. Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana. (2017). *Repensar la participación de la ciudadania en el mundo local.* Bartzelonako Diputazioa.

Riechmann, J. (2001). *Redes que dan libertad: introducción a los movimientos sociales*. Paidos.

Santos, B.S (2005). *El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura   
política.* Trotta/Ilsa.

Zapata, R., Gabrielli, L., Sanchez, E., eta Jaulin, T. (2013). The political participation of immigrants in host countries: An interpretative framework from the perspective of origin countries and societies*. Technical Report, Migration Policy Centre, INTERACT*, 2013/07 [https://cadmus.eui.eu/handle/1814/29565 Accessed 27 November 2020](https://cadmus.eui.eu/handle/1814/29565%20Accessed%2027%20November%202020).

Zibechi, R. (2007). *Dispersar el poder*. Traficantes De Sueños.Zibechi, R. (2018) *Movimientos sociales en América Latina. El “mundo otro” en movimiento*. Zambra-Baladre.

Zubiaga, M. (1999). La autodeterminación como cambio político. In *Propuestas para un nuevo escenario. Democracia, cultura y cohesión social en Euskal Herria*. Gomez Uranga, M.; Lasagabaster, I.; Letamendía, F. & Zallo, R, 63-83, Manu Robles-Arangiz Insititutua.

Zubiaga, M. (2002). *Hacia una consulta popular soberanista*. Manu Robles-Arangiz Institutua.

Zubiaga, M. (2014). El ciclo de protesta en Euskal Herria: Hegemonía y radicalización democrática. In *La rebel·ió basca. Una historia de l´Esquerra Abertzale*, ed. Ricard Vilaregut, Daniel Gómez, Pedro Ibarra, eta Mario Zubiaga, 2−35. Icaria.

Zubiaga, M. (2014). La decisión democrática como fundamento del derecho a decidir. Txostena, Kataluniako Parlamentuko erabakitzeko eskubidearen inguruko azterketa batzordea. <https://www.academia.edu/8397755/Informe_Comisi%C3%B3n_de_estudio_del_derecho_a_decidir_del_Parlament_de_Catalu%C3%B1a>

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. Profile.

**V. ATALA**

# Funtsezko kontzeptuak Demokrazian eta Parte-hartzean hainbat eskalatan murgiltzeko

Iñaki Zaldua-Calleja

Soziologia eta Gizarte Langintza Sailean kontratatutako ikertzailea[[35]](#footnote-35). Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)[[36]](#footnote-36).

Hariari heldu eta tira! Jarraitu tiratzen! Korapiloa osatzen duten loturen nondik norakoak gainbegirada batez ulertzea ezinezkoa den arren, tiratuz, korapiloa osatuko duen hariak zer daraman ere ezagutzea lortuko dugu. Dinamikoa da, estatikotasunean ez dago aurrera egiterik, ezta liskar dialektikorik gauzatzerik ere. Eta guk hariaren korapiloaren zergatia bilatzen dugu. Korapiloa, korapilo gisa utzita, nahaste-borrastea bere horretan utzi eta korapiloa jarraituko luke izaten, baina haririk ezingo genuke erabili. Horretan datza, zalantzarik gabe Gizarte Zientzien xedea. Alegia, korapilatsua, liskartsua eta konplexua den gizartearen hariari heldu eta korapiloaren *izana*  zergatik den ulertzean.

Hariari helduta, konturatuko zinen, hari-zati kapitulu bakoitzak bere terminologia propioa erabili duela. Diziplina ezberdinek marko teoriko eta kontzeptual propioak eraiki eta erabiltzen dituzte. Honek, korapiloaren balioa aberasten duen neurrian, askatze eta ezagutzaren ulermena zailtzen du. Horregatik, apaltasunez korapiloko loturak askatzeko tresna gisa aurkezten dizugu kapitulu hau.

*Zenbat buru hainbat aburu* diren bezala, zenbat ikuspegi horrenbeste ondorio, eta horrek ematen dio zalantzarik gabe bizitasuna aurrean duzun dokumentuari. Taldean eraikitako liburutik komunean adostutako termino zientifikoak azaltzen saiatu gara. Helburua korapiloa ulertzea bada, akademiak, hura zehazteko beste adierazpen izan beharko dituelako. Zalantzarik gabe, autore guztiek eztabaidarako eskainitako proposamen eta irizpideak ezinbestekoak izan dira. Izan ere, korapiloak hainbat hari bata besteari loturik zituela ohartu bagara, zein da haria? Korapiloa bera.

Eta deskorapilatzean, **demokraziaz** askatu dugu eta **demokraziaz aritzeko balio izan digu**. Baina, bateragarriak dira demokraziazko hari anitz horiek? Eztabaidaren parte dira, eta gizarte ikertzaileok, egunerokoan erabiltzen ditugun terminoak dinamismo horretan ulertu beharko ditugu. Orduan, jakingo zenuke demokrazia definitzen? Zer da demokrazia? Nork bultzatzen du demokrazia?

Askatu berri duzun hariak korapiloa egin du argitutako zatian. Kapitulu honetako edukiak hura konpondu, eta antolatzeko euskarri interesgarri gisa izan dezazun espero dugu.

Jarraitu iezaiozu Gizarte Zientzietako tresnen hariari!

Administrazio publikoa:

Sistema soziologikoan, gizartea eta merkatuaren arteko loturan diharduen eragilea. Estatuaren izenean, parlamentutik udaletxera, bizitza kudeatzeko erantzukizuna duen egitura.

Administrazio publikoaren bitartez, Europako demokrazia liberaletan, legedia termino exekutiboetan betetzen da, eta era horretan kudeatzen da XXI. mendean ditugun gizarte konplexuen bizitza.

Agentzia:

Egiturak gizarteko jarraibide egonkor eta errepikakorrak dira, eta gizarteko kideek eskura dauzkaten hautu eta aukerei eragiten diete eta horiek mugatzen dituzte. Agentzia, aldiz, gizabanakoek beren kabuz jarduteko eta beren hautuak askatasunez egiteko duten gaitasuna da. Egitura/agentzia eztabaida norbanakoen edo talde sozialen autonomiaren eta sozializazioaren arteko dialektikan uler daiteke, pertsonek eragile aske gisa edo gizarte-egiturak emandako jarraibideen menpe jarduten duten zehazterakoan. *Ikus* (Bordieu, 1997 eta Giddens, 1984)

Altermundialista:

Globalizazio neoliberalaren aurka mundu mailan antolatutako eragile sozialen arteko askotariko aktibisten mugimendua.

80ko hamarkadaz geroztik, batik bat gerraren, eskubide urraketen eta bizi baldintzak okertzearen aurka agertu ziren, epe luzera begira antolatutako estrategiak proposatzeko asmoz. *Ikus* (Massiah, 2012)

Asistentzialismoa:

Asistentzia burutzeak berez behar duenari laguntza emateari dagokio, eta gizarte langileen funtzioetariko bat da (Gizarte Langintzako Kode Deontologikoa, 2012). Baina jardun profesionala asistentzian oinarritzen denean, asistentzialismoan edo eredu asistentzialaren aurrean gaude. Eredu asistentziala, artatutako pertsona gizarte-baliabide baten hartzaile huts bihurtzen duen gizarteekintza da. Ez du pertsonaren autonomia eta autodeterminazioa helburutzat, beraz, artatzen den problematika edo premia-egoera ez da aldatzen, aitzitik, mantentzen eta ugaltzen laguntzen du. *Ikus* (Berasaluze, 2011).

Atzerritarra:

Estatuko identitate nazionala ez duen pertsonari egozten zaion izena. Gehienetan etorkina kategoriarekin bat egin dezake baina ondo bereizi behar dira. Izan ere, **Atzerritar** hitza kategoria juridikoa den bitartean, **etorkin** terminoa leku batetik bestera egin duen pertsonaz ariko litzateke. Horrela izanik, etorkin batek ez du zertan atzerritarra izan (lurralde horretako nazionalitatea badu), eta atzerritarra izan daiteke etorkina izan gabe (lurraldean jaio baina atzerritar nazionalitatea izanez). *Ikus* Moreno eta Aierdi, 2015.

Atzerriarekiko kodependentzia:

Edozein modutako lurralde-antolakuntza kapitalistak, bere garapen maila mantentzeko, premiazkotzat joko du kanpoaldeko edo atzerriko beste herrialdeak, hiriak, eta abar (beste lurralde-antolakuntza bat azken finean) jazarri. Honek, beste herrialderi, munduko merkatuan jarraitzeko eta nazioarteko politikan aritzeko aukerak emango dizkio; beste lekuan ordea, estruktura, lege, dinamika kapitalistak eraikitzeko aukera zabalduko da, harreman kapitalistak bestelako lekuekin ezartzeko aukerak zabalduz.

Aulki Hutsaren krisia:

1965ean, Walter Hallstein alemanak zuzendutako Europako Batzordeak erabakiak hartzeko prozesuan araudi aldaketa egiteko proposamena onartu zuen. Ordura arte beharrezkoa zen aho batezko adostasuna baztertu, eta aurrerantzean nahikoa izango zen gehiengoa izatea erabakiak hartzeko, subiranotasuna nolabait partekatuz horrela. Charles de Gaullek, orduko Frantziako presidenteak, erabakiarekiko desadostasuna adierazteko, sei hilabete eman zituen EBko bozketetara joan barik.

Austeritate hirigintza:

*Austerity urbanism* edo austeritate hirigintza Jamie Peck geografia ekonomialari britainiarrak asmatutako kontzeptua da. Honen iritziz, 2008ko krisiarengatik maila nazionaletan gertatutako murrizketen ondorioz, hiriguneek jaso zuten hauei aurre egiteko zama, baliabiderik eta politika publikoak aurrera eramateko berme legalik gabe. Erregulazio ahalmen hutsune horrek austeritate politikak burutzera eraman zituen administrazio lokal askori, zerbitzuak pribatizatuz, azpikontratazioak bultzatuz eta, oro har, egitura publikoa murriztuz.

Autodeterminazio eskubidea:

Luze eta hainbat ikuspegitatik (sozialismoa, liberalismoa) landutako terminoa. *Herrien Autodeterminazio Eskubidea* Nazio Batuen Erakundearen Sorrera Gutuneko lehenengo artikuluan aitortutako eskubidea da. Han, II. Mundu Gerraren ostean, Europako estatu batzuek Afrika, Amerika eta Asiako herrialde batzuetan zituzten koloniei beren etorkizun politikoa bide demokratikoetatik erabakitzeko eskubidea aitortzen zitzaien.

Eskubide hori abiapuntu izanik, kolonia ez diren estaturik gabeko hainbat naziok herri guztiek egitura politikoak erabakitzeko duten gaitasuna aldarrikatzen dute, nazio gatazkak konpontzeko bide demokratiko gisa *(Erabakitzeko Eskubidea*).

Autodeterminazioa:

Oro har, erabaki propioak hartzeko ahalmena. Politikan, nazio edo herrialde batzuek estatu egitura propioak eraiki ahal izateko herritarrei kontsulta egitea. Beste estatu batetik banantzeko prozedura demokratikoa.

Autoritarismoa:

Latineko  *autoritas*etik eratorria, etimologikoki botere legitimoari egiten dio erreferentzia. Autoritarismoak boterearen kudeaketaz dihardu: pluralismo mugatua du; hau da, elitean joera ezberdinak aurkitu daitezke eta haien artean botere banaketa mugatua egongo da. Bereizi beharra dago **totalitarismo**tik, hemen eliteak zirrikitu ideologikorik gabe eragiten baitu boterea (Hitlerren Alemania nazia da adibide argia). *Ikus* (Arendt, 1959).

Azpiratutako ezagutzak:

Tradizionalki baztertutako eta marginalizatutako subjektuek sortutako ezagutza edo jakintzak dira, alor akademikotik kanpo sortu direnak, eta, beraz, aitorpen zientifikorik edo akademikorik ez dutenak. Subjektuen bizipenak eta esperientziak informalak azpiratutako ezagutzen parte ere badira.

Balio garaikideak:

Momentu historiko bakoitzak bere balioak produzitzen ditu, testuinguruaren arabera. Balioen bidez, gizarte harremanak nola burutuko diren azaltzen dugu; alegia, gizarte jakin batean elkar ekintzak jorratzeko (erakundeen zein aktoreen artean) marko kognitiboak eraikitzen ditugu ideiak edo baloreak definitzeko. Zentzu horretan, balioak aldatuz doaz pertsonon bizi esperientzian zehar, baita garaien joan-etorrietan ere.

Horregatik, balio garaikideak, beren orokortasuna dela eta (gaur egungo? garaia mundu mailan azaltzen den gertakaria delako), zentzu oso egozentrikoan izenda genitzake soilik; izan ere, testuinguru kultural, erlijioso, historiko eta koiunturalak aldaketak eragin diezaizkiekete gizarte jakin bateko balio orokorrei.

Batik bat, balio garaikidetzat har ditzakegu produktibitatea eta abiadura (*Ikus* Concheiro, 2016). Alegia, bizitzen azkartzeak etengabeko produktibitatea eskatzen du, eta, mundu mailan antolatutako sistema kapitalistan bizi garen heinean, neurri batean, termino hauek garaiko gizartea ordezka dezaketela aurreikus genezake. Googleri galdetuz gero, bestelakoak agertuko zaizkigu.

Bazterketa soziala:

Oro har, eta arrazoi asko direla medio, gizartearen ohiko ildotik at geratzen dena adierazten du, gehienetan gizarteak berak hala onartuta. Bazterketa soziala jasaten duenari ez zaio herritartasun osoa betetzeko aukerarik ematen (Navarro 2018; Eubanks, 2021).

Gai delikatua izanik, hainbat adierazle erabiltzen da pertsona bat bazterketa egoeran dagoen edo ez zehazteko. Hauek erabiltzen dira, adibidez, Europa 2020 estrategian:

1. Pertsona edo familia unitateko gastu orokorren aurreko urteko mediana, diru sarrera guztien % 60koa baino gutxiago denean.

Eta, honako baldintza hauetatik lau betetzen dituztenean.

1. Urtean behin oporretan joateko aukerarik ez dagoenean.
2. Bi egunetan behin haragi edo arrainik jaterik ez dagoenean.
3. Etxebizitzarako konfort tenperaturarik mantentzeko aukerarik ez dagoenean.
4. Ezusteko gastuei aurre egiteko aukerarik ez dagoenean.
5. Azken 12 hilabeteetan etxebizitzako gastu orokorrak ordaintzeko arazoak izan dituenean (alokairua, argindarra…).
6. Autorik izan ezin denean.
7. Telefonorik izan ezin denean.
8. Telebistarik izan ezin denean.
9. Garbigailurik izan ezin denean.

Berlurralderatzea:

*Reterritorialization* ingelesez. Neil Brennerrek, beste askoren artean, erabiltzen duen terminoa. Berreskalamendu prozesuaren ondorioa da. Kapitalaren eta boterearen finkapen berriak lurralde-antolakuntza berrietan (hirietan edo Estatuetan) ezartzen direnean gertatzen den prozesua da.

Biolentzia epistemikoa:

Indarkeria epistemikoak maila epistemologikoan gertatzen diren praktika zapaltzaileei egiten die erreferentzia. Subjektu jakin batzuek sortutako ezagutza eta jakintza isilarazi eta ezagutza zientifikoa eraikitzeko, eztabaidatzeko eta zabaltzeko egiten duten ekarpena deslegitimatzen duten praktika zientifiko zein akademikoen multzoari deritzogu.

Bizitza komunitarioa - komunitatea (eu.) / vida comunitaria - comunidad (ga.) / community life - community (in.) / vie communautaire - communauté (fr.)

Eskuarki, komunitatearen kontzeptua gizartearen kontzeptuari kontrajarrita erabili da soziologian. Komunitatea eskalaren arabera eta taldea osatzen duten loturen nolakotasunen arabera definitu izan da. Izan ere, kontzeptu hori eskala txikiko talde soziala izendatzeko erabili da edo/eta barneko harremanak oinarrizkoak, afektiboak eta tribalak dituen taldea ezaugarritzeko. Aitzitik, gizarteak barnean hartzen ditu bestelako harremanak ere, zabalagoak, inpertsonalagoak eta instrumentalagoak.

Borroka sinbolikoak:

Pierre Bourdieu-ren adieran, errealitate sozialaren zentzu edo interpretazio legitimo jakin bat ezartzeko asmoz gizarteko eragile indibidualen nahiz kolektiboen artean egon ohi diren botere lehiak dira.

Botere faktikoa:

Sistema politikotik at dagoen eragile pribatua, baina sisteman eragiteko ahalmena duena.

Boterearen mikrofisika:

Michael Foucault (1926-1984) frantziar soziologo eta filosofoak erabilitako terminoa. Foucaultek hein batean sen arrunta deituko diogun hori aztertu zuen. Alegia, naturaltasunez jorratzen ditugun dinamikak, estatuak (botere hertsitzaile legitimoaren monopolioa duen egitura gisa ulertuta) sortutako diziplina mekanismoen ondorioak zirela frogatuko zuen.

Sistema psikiatrikoa, irakaskuntza eta kartzela aztertuz, autoreak, gizarte jakin bateko joerak baldintzatuko dituen prozesu doktrinatzaileak azalarazi zituen. Autoritatearekiko errespetua, denboraren kudeaketa, identitatearen sortze prozesua, dena testuinguru batengatik eratorria izango zaio gizakiari, eta, hortaz, gizarteratzeko beharrezkoak dituen joerak produzitzeari, estatuagatik era ezkutuan ezarriko direnak, boterearen eragite mikroak deituko dizkio; hau da, boterearen mikrofisika.

Botere-harremanak:

Gizakion bizitza sozialaren oinarrian gauzatzen diren harreman guztiek daramaten erlazio konplexua, eta koiunturaren, adinaren edo kapital metaketa ezberdinen arabera aldatu egingo dena.

Boterea, nork bere borondatea inposatzeko aukeren arteko probabilitatea bezala definitu zuen Max Webber (1864-1920) Alemaniako soziologoak. Baina definizioa zabalegia dela adieraziko zuen; eta ondorioz, zehatzagoa zelakoan, menderatzea terminoa hobetsi zuen.

Finean, boterea bestearengan eragiteko ahalmena da. Hau da, A eta B izanda, A norbanakotik B norbanakoak zerbait beharko balu, A-k boterea izango luke B-rengan. Are gehiago, eskuratu beharrekoa premiazkoa bada eta aldagai hau gero eta garrantzitsuagoa bada, A-k B-rengan botere handiagoa izango duela ondorioztatuko genuke. A eta B elkarrekiko trukean diharduen edozein pertsona, agente edo erakunde izan daiteke.

Boterea, noski, ez da aldebakarrekoa, eta, askotariko aldagaien metaketan oinarritzen denez, orekatuago edo desorekatuago egon daiteke.

Botere-matrizea:

Patricia Hill Collins-ek proposatutako *dominazio matrizean* oinarritutako kontzeptua da. Botere matrizeaz mintzatzen gara, dominazioaz gain erresistentziak kontuan hartzen baditugu.

CCPA:

*California Consumer Protection Act*

*Community care*:

Komunitate ikuspegiari erreferentzia egiten dion terminoa da. Esku hartzea, pertsonaren testuinguruaren baitan kontuan hartua izatea. Adibidez, pertsona bat, bere auzoan zahartzeko eskubide eta beharraz mintzo da. Bere baliabide komunitarioetan sinesten da, modu batera edo bestera.

Datafikazioa:

Datafikazioa dataismoarekin eta *dataveillance*kin nahasten da sarri. Datafikazioa pertsonen bizitzan datuek hartu duten espazio osoarekin lotzen da. Datafikazio-prozesuak gertatzen ari dira, beraz, gizakiaren bizitzaren inguruan etengabe. Gizakiaren edozein jarduera datu bihurtuz, eta datu hori kode eginez.

Datu kooperatibak:

**Datu kooperatibak datuekin kudeaketa ereduak egitean dautza. Alegia, datuak izanik lehengaia eta kooperatibak izanik suertatzen den kudeaketa ereduaren emaitza. Datuak erabiltzaile/jabeen artean kudeatzen dira kooperatibak eratuz horretarako.** *Ikus* Calzada, 2021 eta Scholz eta Calzada, 2021.

Datu-subirautza:

Hiritarren datuak lurralde-mailan kokatzearen ondorioz sortutako kontzeptua. Alegia, datuen kokaguneak inporta du, eta horrek eratzen du datu-subirautzarako aldarria. *Ikus* Hummel *et al.,* 2021.

Demokratizazioa:

Erradikalizatze demokratiko gisa ere defini dezakegu. Hau da, sistema kapitalistaren ondorioei aurre egiteko zuzeneko parte hartzean oinarrituko den prozesu kolektibo antikapitalista, antinperialista, antirrazista, antisexista… *Ikus* Zubiaga, 2017.

Demokrazia liberala:

Oinarritzat ordezkaritza duen gobernu modu bat da, non hautatutako ordezkariek erabaki politikoak hartzeko duten gaitasuna zuzenbide estatuaren mende dagoen. Gehienetan, eskubide eta askatasun indibidual eta kolektiboen babesa arautzen duen konstituzio batek moderatzen du, nahiz eta praktikan askatasun demokratikoak mugatuta egon ohi den. Demokrazia liberalaren ezaugarri formala aniztasun politikoa izan ohi da, baina aniztasun hori ezarritako ordena sozio-ekonomikorako arriskurik ez dakarten aukeretara murrizturik egoten da. Beraz, pluralismoak ez ditu bazterketak saihesten. Bazterkeria horien neurria kalitate demokratikoaren adierazletzat hartu ohi da. *Ikus* Castels. 2018; Claus Offe eta Schmitter,1995 eta Mair, 2013.

Demokrazia modernoa:

Estatu Batuetako eta, bereziki, Frantziako Iraultzaren ostean sortu ziren sistema demokratikoek hartu zuten izena. Grezia klasikoaren garaiko *demos*  eta *kratos*etik bereiziko da; izan ere, *zoom politicum*ak ez du zuzenean erabaki politikoetan parte hartuko.

Orain, hiritar gisa, mendebaldeko gizakiak bere burua ordezkatuko duen hautagai politikoetan lagako du erabaki politikoen ardura.

Demokraziaren pribatizazioa

Demokrazia pribatizatzeko, komunitate politikoei beren burua gobernatzeko gaitasun territoriala eta politikoa kendu behar zaie.

"Demokraziaren pribatizazioa" terminoak oximoron bat eman dezake; izan ere, demokraziaren bitartez esparru publiko-politikoa zabaltzen da, eta pribatizazioak, berriz, kontrako norabidean jotzen du, eta esku pribatuetan (ez direnak hautatu, ez direnak arduradun eta ez dutenak herriaren zilegitasunik) jartzen ditu eskubideak, erabakiak hartzeko ahalmena eta erakunde publikoak, bai eta ondasun kolektiboa, jakintza, osasungintza, hezkuntza, baliabide naturalak eta autoritate politikoak ere.

Demokraziaren pribatizazioa kapitalismo neoliberalaren helburua da, Goikoetxearen arabera. Kapitalismo globalak herriak boteretzen eta politikoki gaitzen dituzten mekanismoak eta egiturak pribatizatzen ditu herritarren autogobernua neutralizatuz eta hori guztia estatutik egiten da korporazio pribatuen bidez. *Ikus* Goikoetxea, 2018.

Desinstituzionalizazio prozesua:

Desinstituzionalizazioa Modernitate berantiarreko prozesua da. Lehenago, norbanakoek beren bizitza diseinatuta zeukaten, eta bizitzako erabakiak instituzionalki ezarritako rol eta arau batzuei jarraiki hartzen zituzten. Alabaina, lehen modernitatetik datozen gizarteko egiturak eta instituzioak beren sendotasuna eta indar arau-emailea galduz joan dira. Ondorioz, norbanakoen aldetik instituzio eta egitura horiei buruzko deskonexio gero eta handiagoa gertatzen da gaur egun, eta instituzioek –politikoek, sozialek, ekonomikoek, eta abar–, bizitza soziala arautzeko ahulduta egotean, legitimatzeko gero eta arazo handiagoak dituzte. *Ikus* Beck, Giddens eta Lash, 1994; Bauman, 2001.

Desnazionalizazioa

Gaur egungo sistema ekonomiko eta politiko neoliberalaren eraginagatik, demokraziaren pribatizazioa bide dela, nazioartean erabakiko diren ekintzek estatu eta nazio barnean eragina izango duten heinean, estatu egituren subiranotasunaren gutxitzeari egiten dio erreferentzia. *Ikus*Beck, 1998 eta Maiz, 2016.

Dialektika

Filosofian eta Gizarte Zientzietan oso erabilia den terminoa, esangura konplexukoa. Funtsean, eztabaida batean, aurkako iritzia adierazten dutenen argudioen arteko kontraesanen bidez egia aurkitzean datzan *arrazoitze teknika*tzat uler genezake. Ondorioz, kontraesanek edo aurkako arrazoinamenduek ez lukete zientzia oztopatuko; baizik eta eztabaida dinamizatuko luketela ulertuko genuke.

Digitalizazioa

Gizarteko alor guztietara heldu den teknologia digitalaren ondorioz, botere harreman orotan gertatu diren aldaketak barnean biltzen dituen prozesua. Munduaren geopolitika digitalizazioaren baitan dabil kulunkan, batetik bestera, norgehiagoka etengabe bat marrazten ari delarik. Digitalizazioak datafikazioa dakar bere horretan. *Ikus*Calzada, 2021; Calzada, 2022 eta Scholten *et al.* 2021.

Dimentsio komunitarioa:

Gizartea bera, erakunde politikoetatik edo merkatu logiketatik at, baina haiekin hartu-emanetan dagoen dimentsio soziologikoa.

Eguneroko bizitza:

Eguneroko bizitzako soziologiak aztertzen du nola eratzen eta bideratzen diren aktore sozialen bizipenak, egoera eta testuinguru komunitarioen aurrean gaitasuna duten subjektu gisa. Hala, ikuspegi hori norbanakoen eguneroko errealitate hurbilean zentratzen da, aktore sozialek berek hautematen duten eran arreta jarrita.

Oro har, egunerokoan jorratuko ditugun erritu, taktika, estrategia edo bestelako joera inkontzienteak (denboraren kudeaketa, etxeko lanen antolaketa, lan banaketak…) aintzat hartuko dira. Alegia, indibidualak diruditen, baina marko kognitibo orokor bat adieraziko duten praktika komunen azterketari egingo lioke erreferentzia. *Ikus.*  De Certau, 2001)

Epistemologia feminista:

Bell Hokskek (1952-2021), era laburrean, sexismoari, esplotazio sexistari eta zapalkuntzei amaiera emateko mugimendu gisa definitu zuen feminismoa. Beraz, abiapuntu modura, honela defini dezakegu epistemologia feminista: emakumearen aurkako indarkeria aintzat hartzen duen ikuspegia. Hau da, ezagutza sortzean, generoak ezartzen dituen logikak agerian utzi, eta hauek irauli nahi duen korronte teorikoa da. *Ikus* Martinez-Palacios, 2018.

Epistemologia:

Epistemologia, “episteme” (egia gisa justifikatutako ezagutza) eta “logos” (ikasketa), grekotik hartutako, eta ezagutza zientifikoa, bere izaera, posibilitatea, irismena eta oinarriak aztertzen dituen filosofiaren adarra adieraziko duen kontzeptua da.

Adierazten du zientzian ikerketa objektua nondik izango den aztertua. Gizarte zientzietan, ikerketa objektuarekiko hurbilpenak ezberdinak izan daitezke. Azterketa termino positibistetan egin daiteke, non, objektuarekiko distantzia erabatekoa den. Ikuspegi hau, makro ikerketak jorratzeko erabiltzen da, eta erabat deskribatzailea da. Gizarte zientzietan ibilbide luzekoa ere baden bestelako ikuspegia hermeneutikoa dugu. Honek gizarte lagin txikiagoa aztertu ohi du, eta era kualitatiboan jorratzen du bere azterketa. Ikertzailearen subjektibitateak eragin handiagoa izan dezake zientzia jorratzeko esparru honetan, emozioak, barne zergatiak eta, oro har, inkontzienteki jorratzen direnak aztertu eta ulertzea xede duen heinean, ikerketarako subjektuekin harremanak eta loturak jorratzea ezinbesteko aldagaia izaten da. Hirugarrenik, askoz ere berriagoa den epistemologia dialektikoak, gizarte prozesu parte hartzaileen bidez, objektuen testuingurua aztertu eta ulertzeaz gain, haien logikak iraultzea du xede. Azken hamarkadetan bestelako ikuspegiak ere bere esparrua aldarrikatu dute, batik bat epistemologia feminista (*aurretik* *azaldua*).

Erlijio Gerrak:

Erreforma protestantearen hasieratzat Luterok 1517an Wittenbergeko elizako atean bere 95 tesiak iltzatu zituenean jotzen da. Gerora alemaniar nekazariek egindako matxinadak giro gorabeheratsua ekarri zuen Europara. Testuinguru hartan, 173 urteko (1524-1697) gerra-aldi amaigabea hasi zen Eliza ofizialaren (katolikoak) eta Erreforma protestantearen artean, *Erlijio Gerrak* izenez ezagutzen direnak. Gerra bereziki bizia izan zen Frantzian eta 1562 eta 1598 urteen bitartean. Aldi horren barruan *Hugonoteen sarraskia* gertaera larria izan zen.

Anabasa testuinguru horretan, Jean Bodinek *Errepublikako sei liburuak* izeneko liburua argitaratu zuen. Han, gerora eragin handia izango zuen kontzeptu berria sortu zuen: subiranotasuna.

Bodinek, lurraldean ordena eta bakea ziurtatzeko asmoz, baita fakzioen arteko bitartekari gisa jardun zezan, erregearen autoritatea indartzeko sortu zuen subiranotasuna terminoa. Subiranotasuna Errepublika baten botere absolutu eta betierekoa zen, eta gobernutik bereizi zuen arren, Bodinek nabarmendu zuen autoritate subiranoak absolutua, betierekoa eta zatiezina izan behar zuela. *Ikus* Shilling,1999.

Erreflexibitatea:

Modernitate berantiarra tradiziotik aldendutako testuingurua da; hala, testuinguru horretan, norbanakoak gizarte-egituratik eta erakundeen eraginetik gero eta deskonektatuago daude. Beraz, etengabe hausnartu behar dute beren bizitzei eta identitateei buruz. Ulrich Beck-ek, adibidez, “modernitate erreflexiboaz” hitz egiten du, lehen modernitate industrialetik harago doan bigarren modernitatea ezaugarritzeko. Testuinguru horretan, ikerketa zientifikoen emaitzak ere gizartearen ezagutzaren parte bihurtzen dira, eta pertsonek bereganatu egiten dute ezagutza hori erabakiak hartzean eta beren bizitza bideratzean, amaigabeko gogoeta-ariketen bitartez. I*kus* Beck, Giddens eta Lash, 1994; Lamo de Espinosa, 2015.

Errepertorioak:

Komunitate baten barruan (identitateak, interes solidarioak eta komunikazio-kanal partekatuak daudenean), ekintza-jarraibideak ezartzen dira, gizabanakoei zein taldeei gida edo erreferentzia gisa balio dietenak kolektiboki jarduteko. Jarraibide horiek ekintzarako eta parte-hartze politikorako errepertorioak edo ekintza-bildumak dira, eta eskuragarri egon ohi dira une historiko eta testuinguru kultural eta politiko jakin batean.

Eskubide digitalak:

Eskubide digitalak, adimen artifizialaren erabilera utilitarista eta datuen monopolioaren aurrean eratu den mundu mailako aldarria da. Nazio Batuen erakundeak hauspotua zenbait hiri eta aditurekin orainartean. Eskubide digitalen taxonomia anitz daude eta geroz eta erabilera nabarmenagoa du, herrialde, erregio, eta hirien arautegietan. *Ikus* Calzada, 2019; Calzada eta Almirall, 2020; Calzada, Perez-Batlle eta Batlle-Montserrat, 2021.

Estatua:

Lurralde jakin bateko populazioarengan indarkeria legitimo hertsitzailearen monopolioa eskuratzen duen egitura multzoa. Funtsezko hiru elementu ditu: lurralde bat, lurralde horretako biztanleak eta lurraldearen eta biztanleen gaineko subiranotasuna.

Indar hertsitzailea ez da soilik indarkeria fisikoan (armadan edo polizian) oinarritzen, botere sinboliko oso baten ezarpena ere bai baitakar berekin. Estatuak hainbat erabaki eta prozedura hartzen du: nor den herritarra, zer den legala eta ilegala (zuzenbidea), herritarren hezkuntzaren ardura, espazio publikoaren erabilera, eta abar.

Hori dela eta, estatuak bere gizartean arketipoak eta joerak sortzeko ahalmena du. Alegia, besteak beste, adierazitako diziplinatze erakunde horiek erabilita, herritarrek estatuak markatzen dizkien ezagutzak produzitzen dituzte era inkontzientean (Billig, 2014). Ondorioz, mundu ikuskera zehatza ezarriz, herritarrek eta nazioarteko eragileek legitimaturik izango duen marko kognitibo oso bat osatzen du. *Ikus* Billig, 2014; Tilly, 1992.

Estatu absolutista:

Europan Aro modernoarekin hasten den estatu-forma. Haren ezaugarririk nabarmenena botere subirano mugagabea izatea da, edozein autoritatetatik bereizita. *Ikus* Maquiavelo, 1982.

Estaturik gabeko nazioa:

Estatu egiturarik ez daukaten nazioei esaten zaie. Nazioa komunitate bat da, estatua baino estuagoa. Hori dela eta, XVIII. mendeaz geroztik, estatuek nazio izaera ere hartu zuten (*nazio-estatua*), estatuko herritar guztien batasuna irudikatzeko, eta horretarako kultura jakin bat aukeratu zuten herritarren arteko kohesioa indartzeko. Mugimendu horrek, ostera, estatuko beste herrialde batzuen protesta ekarri zuen, eta haiek ere *nazio* zirela (komunitate bat) aldarrikatu zuten, lurralde propioaren jabe.

Hortaz, nazioa kontzeptu subjektiboa den heinean, beste estatu batetik banatu nahi den herrialde bateko mugimendu nazionalista nazio gisa identifikatzen da, eta bere burua estaturik gabeko nazio modura aurkezten du. *Ikus* Azkune, 2021; Iraola, 2014; Letamendia, 1997; Mira, 1985; Nuñez, 2019 eta Zabalo eta Odriozola, 2017.

Estatuen gaitasun arautzailea:

Fordismo keynessiarrean Estatu nazionalek zenbait baldintza onuragarri bermatzen zituzten gizartearen eta langileen mesedetan zenbait mekanismoren bitartez: gizarte-segurantza zerbitzuak, lan-baldintza duinak, sindikatzeko eskubideak… modu honetan Estatuek merkatuaren esku hartzea kontrolatzen zuten. Baina ekoizpen sistemaren aldaketarekin suntsipena maila honetaraino ere ailegatu zen, Estatuaren ahalmenak eta gaitasunak ahulduz merkatuaren mesedetan.

Estatu liberala:

Aro Garaikidearen hasieran sortu zen, Iraultza liberalaren ondorioz, eta Monarkia absolutua ordezkatu zuen.

Estatu multiklasea eta estatu monoklasea:

Estatu monoklasea: erakunde sozial homogeneo, egonkor eta zurruna daukan lurralde mugatu bateko gizartea ordezkatuko lukeen estatua. Alegia, modernitatean eraikitako marko kognitiboen ondorioz, nazio estatuek izan behar zutena.

Estatu multiklasea: estatu batean izaten diren askotariko errealitateak aintzat hartuko lituzkeen markoa. Osteantzean, estatuaren baitan, erakundetze prozesu anitzak egon daitezkeela aitortuko da. *Ikus.* (Cossuta, 2017)

Estatu soziala:

Jatorriz Alemaniako kultura politikoan sortu zen kontzeptua, von Bismarken Prusian. Liberalismo kontrolatuko proiektu bat da. Hau da, kapitalismoa erregulazio-esparru batez hornitzen du, non kapitalismoaren onurak justizia sozialaren osagai batzuekin osatu nahi diren.

Estigma:

Estigmaren bidez normatiboa ez dena sailkatzen dugu, ``bestea´´ umilduz. Umiltze hori, bi bidetatik abia daiteke: arruntasuna, osasun terminotan ulertuko badugu, fisikoki edo psikologikoki gizartearen marko arketipikoa beteko ez duten horiek sartu dira estigmaren baitan.

Era berean, termino sozialetan aztertuz gero, marko normatiboa, elite ekonomiko, politiko eta kultural batek eraikiko du; gure kasuan, gizon heldu, zuri, burges eta heterosexuala. Bestea hainbat aldagaik gurutzatuko dute, apalduaren identitatean gutxipen bat sorraraziz. *Ikus* Goffman, 2006.

Estrukturalismoa:

XX. mendearen hasieran Europan abiatu zen korronte teorikoa.

Komunitate jakin bateko norbanakoek jasaten dituzten gertaerak ezagutu eta hauek zein estrukturaren menpe dauden aztertzean datzan praktika metodologikoa da. Ondorioz, aztergaien orokortasuna ikusteko eta ezagutzeko aukera emango duen teoria da. Alegia, osotasuna bere zati guztien gehiketa baino zerbait gehiago dela antzemanda, metatuz gero, zati bakoitza konbinatu eta bilakaerak jasoko dituen osotasun bat bezala eraikiko da. Banatuz gero, batak besteari eragiten ziola eta hortaz, dinamismo hori aintzat hartu beharra zegoela adierazteko baliagarria da.

Etorkinak:

*Ikus* Atzerritarrak.

Europar Batasuna :

Europar Batasuna europar kontinentearen integrazio-prozesuaren emaitza da. Nahiz eta Maastrichteko Itunak 1992an formalki ezarri, 1950eko hamarkadan sortutako Europako komunitateen bilakaeraren ondoriotzat jo dezakegu.

Europar Batasuna da estatuen subiranotasuna hainbat arlotan (Europako Batzordearen ekimena, erabakiak gehiengoz hartzea eta EBko Justizia Auzitegiaren nahitaezko gainbegiratzea) partekatzean oinarritutako nazioz gaindiko erakundeen konbinazioa. Izan ere, Estatuko gobernuek aho batez jarduten duten gobernu arteko beste lankidetza-arlo batzuekin batera. Gaur egun, Europar Batasuna 27 estatu kidek osatzen dute. *Ikus* Borchardt, 2017.

Federalismoa:

Hainbat herrialde edo erakunderen batuketa proposatzen duen sistema politikoa. Herrialdeek edo erakundeek beren subiranotasunaren zati bat uzten diote haien gainean sortzen den entitate berriari, baina boterea ez da zentralizatzen.

Fordismoa:

XX. mendearen hasieran Henry Ford enpresaburuak diseinatu zuen katea-sistemari egiten dio erreferentzia. Fordek lanaren banaketa (lanpostuen berebiziko espezializazioa) bilatu zuen bere lantegietan.

Lanak gero eta zehatzagoak izanda, langilea produktuaren egilea izatetik prozesuko beste tresna bat izatera bideratzen zuen. Ondorioz, langilea *ez-ezinbesteko* bilakatzen zen, eta lan harremanetan ziren botere harremanak are gehiago desorekatzen ziren horrela.

Era berean, lan mekanikoak, automatikoak eta denbora jakin batean egin beharrekoak izanda, prozesu alienatzailetzat ere hartu izan da. Hau da, langileak automata bilakatzen zituen, sistema kognitibo oso baten logikak ezarriz.

Sistema honek bilakaera izan du, eta XX. mendearen amaieratik hona sistema postfordistaz hitz egiten da. Funtsean, aurreko sistemak zeuzkan ezaugarriak muturrera eramateaz gain, eta bere krisiari aurre egiteko asmoz, postfordismoan, globalizazioaren paradigman sartuta, mundu mailako lan katea espezializatua eta estatuz gaindikoa proposatzen du. *Ikus* Coriat, 2000 eta Coriat, 2001.

GDPR:

General Data Protection Regulation, euskaraz Datuak Babesteko Erregulamendu Orokorra (DBEO)

Gerra Hotza:

II. Mundu Gerra ostetik eta Berlingo harresia jausi (1989) arteko garaiari ematen zaio izen hori. Funtsean Estatu Batuek gidatutako Mendebaldeko blokearen eta Sobietar Batasunak gidatutako bloke sozialistaren arteko talka orokor eta ezkutua (ideologikoa, ekonomikoa, politikoa) izan zen. Horregatik deitu zitzaion horrela.

Bi blokeak ez ziren heldu zuzenean liskar armatuetara, baina zeharka munduko hainbat gatazkatan agertu zen tentsioa, finantzazio militarra eskainiz normalean, bereziki Afrikako estatuetan.

Konfrontazio zuzenik egon ez arren, gerraren testuinguruak etengabeko beldur, ezinegon eta mesfidantza eragiten zuen gizartean, besteak beste, bi blokeek arma nuklearren biltegiratzeari ekin ziotelako, gerra nuklear baterako arriskua handituz horrela. *Ikus* Villares eta Bahamonde. 2012.

Gizarte-erreprodukzioa:

Pierre Bourdieu (1930–2002) aintzat hartuz, gizarteko talde bakoitzak bere gertuko komunitateko antzeko ezaugarriak inkontzienteki birproduzituko ditu. Diskurtsoak, joerak, estetikak, musikak, baliabide kulturalak, kapital ekonomikoak, kapital sozialak eragina izango dute komunitateko parte hartzaileen marko kognitiboaren garapenean.

Gizarte-langintza:

Gizarte-langintza lanbide bat da, gizartearen aldaketa eta garapena, gizarte-kohesioa eta pertsonen indartzea eta askatzea sustatzen dituen jardunbidean eta diziplina akademikoan oinarritzen dena. Justizia sozialaren, giza baliabideen, erantzukizun kolektiboaren eta aniztasunarekiko errespetuaren printzipioak ezinbestekoak dira gizarte-langintzan. Gizarte-langintzaren, gizarte-zientzien, humanitateen eta sorterriko ezagueren teoriak oinarritzat hartuta, gizarte-langintzak pertsonen eta egituren parte-hartzea sustatzen du, bizitzaren erronkei aurre egitea eta ongizatea areagotzea helburutzat hartuta. (Gizarte-langintzaren Nazioarteko Federazioa, 2014; Zubillaga eta Berasaluze 2021: 50 or.-etik hartua)

Gizarte-langintza komunitarioa:

Interes eta beharrizan komunak partekatzen dituen komunitatearen garapena sustatzera bideratuta dago. Komunitatearen ahalduntzearen bitartez, komunitateak berak bere potentzialtasunak aprobetxatuz, premia eta beharrizan sozialak era autonomoa kudeatzea izango litzateke jomuga eta prozesu horretan akonpainamendu lana egitea izango litzake helburu nagusia.

Gizarte-zerbitzuak:

Gehienetan, gizarte-politiken adar bat osatzen duten ekintza, baliabide eta programa multzo bat osatzen dute, eta, beste batzuekin lankidetzan (osasun-zerbitzuekin, hezkuntza-zerbitzuekin, errentak bermatzearekin eta abarrekin), herritarrei, bizitzako etapa guztietan, gizarte-ongizatea lortzea eta gure gizartearen garapen estandarrekin bat datozen bizi-kalitatearen baldintzak lortzea ahalbidetzen duten gizarte-premien asetzea sustatzea edo bermatzea helburutzat duten zerbitzu bezala definitzen dira (Fernandez, de Lorenzo eta Vazquez, 2012, 464.or). Baina zehaztasunera joz, gabeziak estaltzeko eta potentzialtasunak garatzeko, autonomia (edo mendekotasun) pertsonalarekin eta integrazio (edo bazterketa) orokor eta komunitarioari lotuta,laguntza eta babesa eskaintzen duten prestazio tekniko eta jarduerak bezala definitu daitezke, batez ere erlazioanalak eta hurbiltasunezkoak direnak (Fantova, 2008, 35. or).

Gizarte zibil globala:

90eko hamarkadaz geroztik mundu mailan antolatutako norbanako, Gizarte Mugimendu Berri, elkarte, Gobernuz Kanpo Erakunde eta abarrek hartuko duten izena. Estatuaz haratagoko saretzearen ondorioz, eztabaida politikoan eta dinamika sozialetan eragiteko aukera daukaten eragileak dira. Oro har, munduaren pertzepzio berri bat adieraziko du, askotariko aktoreek komun dauzkaten mundu mailako erronkei aurre egiteko dinamika sortuz.

Ondoren Mary Kaldorrek adierazitako bost puntuek ideia argiago bat utziko digute Gizarte Zibil Globalaren esanahiaz.

1. Nazioarteko hitzarmen eta legediaren ondorioz gauzatu daiteke *societas civilis*a mundu mailan.
2. Estatuaz eta familiaz haratago, mundu mailan konektatuta egoteak ahalbidetuko du sare global bat.
3. Erronka Globalei aurre egiteko prestutasuna eta aktibismorako nahia ageri dira Gizarte Zibil Globalean.
4. Ikuspegi altruista dauka.
5. Aniztasunaren eta desberdinen arteko elkarlanean oinarrituko da bere identitate postmodernoa.

Gizarte-mugimendua:

Norbanakoen, taldeen eta erakundeen arteko interakzio sareak dira. Gizarte-mugimenduek hainbat arlotan gizartean aldaketak eragitea dute helburutzat; izan ere, ez datoz bat erakunde politikoek errealitate soziala hobetzeko egiten dituzten proposamenekin. Aldaketak proposatzeaz gain, garrantzi handia ematen diote parte-hartze prozesuari, eta kritika egiten diete arlo horretan alderdi politikoei, gehiegizko ordezkaritza planteamendua egiten dutelako.

Herritarrek parte hartzeko ekintza kolektiboak izanda, jorratuko duten interesezko gaiaren arabera, askotariko helburuak dituzte. Hortaz, errealitatearen eraldaketarako ekintza markoa era subjektiboan jorratzen dutela ulertu beharra dago. Eztabaidan dagoen terminoa da, eta liburu honetan Gizarte Mugimendu ezberdinei egiten zaie erreferentzia. *Ikus* Larrinaga eta Amurrio, 2017.

Gizarte-zerbitzua:

Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-langintza sarritan nahasi egiten diren kontzeptuak dira; izan ere, gaur egun eta gure gizartean gizarte-langintza burutzeko esparru nagusia da gizarte-zerbitzuena. Azken hau, babes sistema bat da, ardura publikoko zerbitzuen sarea, pertsonaren eta talde edo komunitateen alderdi soziala aintzat hartuz lan egiten duena (Zubillaga eta Berasaluze, 2021). Zehatzago, honela definitu litezke: *“Gabeziak estaltzeko eta potentzialtasunak garatzeko, autonomia (edo mendekotasun) pertsonalarekin eta integrazio (edo bazterketa) orokor eta komunitarioari lotuta, laguntza eta babesa eskaintzen duten prestazio tekniko eta jarduerak, batez ere erlazionalak eta hurbiltasunezkoak”* (Fantova, 2008: 35. or.)

Globalizazio neoliberala:

Globalizazioa mundu osoan gertatutako aldaketa ekonomiko, politiko eta sozialak definitzen dituen kontzeptua da, 70eko hamarkadaren erdialdeko estatu-merkatuen desarautzearen arrakastatik abiatuta, gerora, 80ko hamarkadaren amaieran sozialismo erreala kolapsatu ondoren areagotu zirenak. Kontzeptuak estatuen eremua gainditzen duen mundu esparruko finantza- eta diru-sareen sorrera adierazten du, baina baita kultura- eta politika-sareena ere. Bestalde, neoliberalismoa gizarte-eragileek, ideologoek, intelektualek eta nortasun zehatza duten agintari politikoek, kapitalaren jabe diren gizarte-klaseetakoek, edo haien zerbitzura daudenek, bultzatutako proiektu ekonomikoa ez ezik, egitasmo politikoa eta kulturala ere bada. Bi prozesuen konbergentziak kapitalismoaren gaur egungo modalitatea osatzen du. *Ikus* Dreiling eta Darves, 2016; Sassen, 2007.

Glokalizazioa:

Glokalizazioa globalizazioaren eta toki- eta lurralde-berrantolaketaren prozesu konbinatuari erreferentzia egiteko sortu zen. Horrek esan nahi du eskala espazialen berregituratzeak, elkarlotzeak eta bereizteak gatazkatsuak eta dinamikoak direla. Antolakuntza eskalarrean ematen den lausotze hau, ‘glocal’ terminoa estrategia politiko desberdinek dakartzaten joerak azaltzeko baliagarria egiten zaigu, hots, nazioaren azpimailako zenbait espazio (hiriak, eskualdeak...) nazioz gaindiko zirkuituen barruan (europarrak edo globalak) kokatzearen bitartez azaldu daiteke glokalizazioa (Brenner, 2003a).

Gobernantza:

Gobernantza terminoa 1990eko hamarkadatik Estatuaren esku-hartzearen eraginkortasuna, kalitatea eta orientazio ona izendatzeko erabiltzen den terminoa da. Oso era zabalean, gobernantza, gaur egungo gizarte konplexuko aktore (pribatu zein publiko) ezberdinen arteko saretzean eta parte hartzaileko aukera emango duten mekanismo ezberdinen bitartez erabaki demokratikoagoak hartzeko baliabide bezala azaldu nahi zaigu.

Ostera, sistema neoliberalean, mekanismo parte hartzaileak eta demokratizazio prozesuak, esparru pribatuari (merkatuko agente gisa ulertuta) eremu publikoan botere handiagoa ematean oinarritzen den praktika izaten da, gizarteko dimentsioa indargabetuz. *Ikus* Apodaka eta Morales, 2021; Martinez-Palacios, Ormazabal eta Ahedo, 2019.

Gobernantza globala:

Munduko gobernantzaren gaia globalizazioa deritzonaren testuinguruan agertzen da. Giza gizarteen arteko eta baita gizateriaren eta biosferaren arteko interdependentziak azkartzen ari direla ikusita – mundu mailan –, munduko gobernantzak eskala horretako arauak zehazteko balio du. Bere horretan, gobernu-erakundeek zein gobernuz kanpoko mekanismo informalez osatutako sistema bat adierazten du, eragile politikoak lotuz. Eragile politiko horiek, oro har, Estatu sistema ez dela potentzia garaikidearen iturri bakarra adierazten dute.

*Habitus*a*:*

*Habitus*a Pierre Bourdieu-ren teoria soziologikoaren kontzeptu nagusietako bat da. Funtsean, modu jakin batean jarduteko, pentsatzeko eta sentitzeko disposizio edo eskema multzo bat da, gizarte-eragileen posizio sozialari lotutakoa. Bestela adierazita, mundu soziala ulertzea ahalbidetzen duen eskema sortzaileen multzoa da; eskema horiexetatik abiatuta hautematen dute mundua subjektuek.

Aipatutako eskema sortzaileak egiturazkoak dira. Alde batetik, sozialki egituratutako egiturak dira, eragile bakoitzaren historian zehar eratu direlako, eta, hartara, eragilea eratu duten egitura sozialaren eta harreman sozialen hezurmamitzea dira –eragilean gorpuztuta agertzen da egitura soziala–. Baina, aldi berean, egitura egituratzaileak dira, horietatik sortzen baitira eragilearen pentsamenduak, pertzepzioak eta ekintzak. Habitusa gorputzaren bidez ikasten eta barneratzen da, hots, praktiken bidez, eta ez da horren kontzientziarik sortzen norbanakoarengan. *Ikus* Bourdieu, 1991, 1997 eta 2018.

Hegemonia:

Zaila da definizio bakarra ematea, era oso zabalean definitu eta erabili izan den kontzeptua delako.

Gramscik (1891-1937) sakonki landu zuen. Haren arabera, gizarte jakin baten oinarri sozialaren norabide politiko ideologikoa adieraziko lukeen, eta botere politikora bideratu lezakeen kontzeptua zen. Aurrekoa aintzat hartuta, hertsidura eragiteko sortutako adostasun gisa ikus dezakegu. Gizarteko zati zabal batek elite batek ezartzen dizkion, edo gizarteak berak sortzen dituen, marko kognitiboak inkontzienteki legitimatzen dituenean hegemoniaz hitz egiten ari gara. *Ikus* Gramsci, 2021.

Herri-boterea:

Herri-boterea herriak modu demokratiko eta parte-hartzailean bere bizitza komunaren alderdi desberdinak modu eraginkorrean erabiltzea eskatzen duen kontzeptua da.

Gobernantza bezala, eztabaidatua den terminoa da; izan ere, zer da boterea? Nork osatzen du herria? Askotan, mugimendu nazionalista ezberdinek herria, eremu jakin bateko populazioari men eginez, homogeneizatu egiten dute; eta, beraz, herria (nortasun bat, historia bat, kultura komun bat… duen taldea) *demos*arekin (termino juridikoa) nahastean egingo litzateke lehenengo tranpa. Bestalde, boterea ez da eduki daitekeen objektu material bat, Foucaultek esan bezala, boterea eragiten den zerbait izango da; hortaz, herri-boterea berez ezinezkotasun epistemiko bat izango litzateke.

Hala ere, parte hartze prozesu ezberdinen bitartez (hauteskundeak, galdeketak, manifestazioak, grebak…), parte hartu izandako populazioaren zatiak hartutako erabakiak, egindako aldarrikapenak aintzat hartu eta ondorioak izan duen prozesutzat uler genezake herri-boterea.

Herritartasuna:

Kontzeptuaren zentzu klasikoan, komunitate politiko jakin baten barruan pertsona bat eskubide osoko kide gisa definitzen duen praktiken multzoa da. Herritartasun formalak estatuak formalki onartzen duen estatusa dakar; herritartasun substantiboak, berriz, komunitate politiko bateko kideek dituzten eskubide eta betebeharren multzoa definitzen du. Herritartasunak erakunde publikoen betebeharrak ere inplikatzen ditu, herritarrei aitortutako eskubideen konpromisoari erantzuteko. *Ikus* Isin, 2009 eta 2017; Ong, 2006.

Marshallek, herritartasunari eskubide zibil, politiko eta sozialak esleitu zizkion.

* Eskubide zibilak: Askatasuna, iritzia, elkartzea
* Eskubide politikoak: Sufragioa eta hautatua izateko eskubidea
* Eskubide sozialak: Ongi izate estatuaren zerbitzuez gozatzeko aukera, osasun-sistema, hezkuntza-sistema...

Hiriaren (erre)produkzioa:

Henri Lefebvreren teorietatik dator. Kapitalismoak espazio urbanoa produzitu egiten du. Industrializazioaren garaiak urbanismoaren hasiera ekarri zuen berekin. Kapital industrialaren finkapen hori espazio zehatz horietan, desindustrializaziorekin batera hiriz eta herrialdez mugitu egin zen. Gero kapital-metaketaren bigarren zirkuituan bueltatu egin da hiri askotara, *real estate* agentzien bitartez. Hortaz, hiri industrialak eraiki zuten kapital industrial horiek, higiezinen kapital moduan bueltatu egin da. Honek suposatzen du hiriaren ber-produzioa. *Ikus* (Lefebvre, 2013)

Hirirako eskubideak:

Henri Lefebvrek kapitalismoak hirian eta hiri-espazioan zituen ondorioak azaleratzeko garatutako ideia da. Baina azken bi hamarkadetan gizarte-mugimenduek, pentsalari kritikoek eta tokiko zenbait agintari aurrerakoik hiria elkarrekin sortutako espaziotzat aitortuz, eta merkantilizazioari zein kapitalismo globalari aurre eginez, hiri demokratikoago bat eraikitzeko aldarri bihurtu dute.

Hiritar digitalak:

Hiritar digitalak, herramienta digitalak erabiliz beraien hiritartasuna birkokatzen duten hiritarrak dira. Hala ere, perspektiba funtzionalista/utilitaristatik harago, autoreak kapitulu honen bidez, perspektiba teknopolitikoa jartzen du erdi-erdian. Alegia, hiritarrak digitalizazioaren bidez, heuren testuingurua politikoa aldatzeko bidean jar daitezke. Teknopolitika hori bideratzen duen espazioa da. *Ikus* Calzada, 2020 eta 2022.

Ikerketa-ekintza-parte hartzailea:

Ikerketa, ikertuak diren subjektuekin batera egitea bilatzen duen aukera metodologikoari egiten dio erreferentzia. Ikuspegi dialektikoaren markopean burutzen da eta ikertzaileak/ek egindako errealitate baten deskripzio hutsetik jauzi bat eman eta ikertzailea/k ikertuekin batera bizi duten errealitate konplexura gerturatzea bilatzen du, horren eraldaketa bilatzeko asmoz.

Ondorioz, lagina zehaztuta, bere dinamika soziologikoak aztertu ostean, parte hartzaileengan eta parte hartzaileekin, aztertutako errealitatea eraldatuko duen prozesu dinamiko bat burutzean datza. *Ikus* Montañés, 2016 eta Caparros eta Raya, 2015.

Ikuspuntuaren teoria:

Ikuspuntuaren teoria ikuspegi epistemologiko bat da, diziplina akademiko batzuetan diskurtso intersubjektiboak aztertzeko erabiltzen dena. Nancy Hartsockek formulatutako teoria horren arabera, jendeak errealitatearen ikuspegi desberdinak ditu, hierarkia sozialean duten lekuaren arabera. Ikuspuntu bakoitza partziala da.

Indibidualizazioa:

Modernitate berantiarrean gizon-emakumeak gizartetik desinkrustatuta baleude bezala ikusten dute beren burua. Modernitate berantiarrari dagokion indibidualizazio prozesua areagotu egiten da eta, horren ondorioz, norbanakoen identitatea ez da datu bat, norberak egin beharreko zeregina baizik. Aktore sozialek berek arduratu behar dute beren jardunaren erantzukizunez, ondorioez eta albo-ondorioez; eurek eraiki behar dute beren bizitza. Gizarte indibidualizatuan norberaren existentzia biografia erreflexibo eta hautazkotzat hartzen da; “zuk zeuk egin” da agindu nagusia. Horrela, gaur egungo pertsonak kontraesan sistemikoei irtenbide biografikoak aurkitu nahian bizi dira, egoera hori globalizazio-baldintza berrietan instituzionalizatutako desorekaren ondorio dela ulertu gabe.

Teorialari batzuek lotura sozial berriak eraikitzeko beharra indibidualizazio prozesuaren osagaitzat jotzen dute. Alegia, erlazioak sortu eta produzitzeko erak ezberdinak direla diote hauek; garaiko krisiaren isla bezala ikusita, indibidualizazio prozesu bat bezala loturak berregiteko ariketa gisa aitortzen dute. *Ikus* Bauman, 2001; eta Beck eta Beck-Gernsheim, 2002

Interbentzionismoa:

Interbentzio edo esku-hartzeari dagokio. Estatuak gai sozialen aurrean hartzen duen jarreraren arabera era bateko edo besteko gizarte ereduan aurkituko gara. Horrela, gizarte liberaletan, adibidez, norbanako bakoitza bere errealitatearen erantzule dela ulertzen da eta estatuak ez du ezer egiten egon litezkeen arazo edo problematika sozialen aurrean. Estatu sozialaren kasuan, erantzukizuna ez da norbanakoengan jartzen, gizarte egituran baizik, eta, beraz, estatuak gai sozialetan esku hartu behar duela ulertzen da (Velasco, 2012). II. Mundu Gerra ostean Europan eratu zen Ongizate Estatuaren ezaugarri nagusia izango da interbentzionismoa (Zabalo eta Moreno, 2011).

Dena den, esku-hartze hori egiteko modu desberdinak egon daitezke. Estatuak, edo gizarte-zerbitzuen esparrura ekarrita, gizarte langileek, interbentzioa instituzioak ezarritako arauei hertsiki jarraikiz egiten badu, kriterio profesionala eta erabiltzaileen hitza kontuan hartu gabe geratzen da. Puntu honetan, hurrengo kontzeptura pasatuko ginateke, elkarlaneko praxia azaltzera.

Intersekzionalitatea:

Elkar gainjarritako edo elkarri lotutako gizarte-identitateak eta kokapenak, eta horien zapalkuntza-, menderatze- edo diskriminazio-sistemen azterketa da. Analisi-ikuspegi horrek iradokitzen eta aztertzen du nola elkar eragiten duten esparru askotan eta aldi berean hainbat kategoria biologiko, sozial eta kulturalek –hala nola, sexua, generoa, etnia, klasea, desgaitasuna, sexu-orientazioa, erlijioa, kasta, adina, nazionalitatea eta beste identitate-ardatz batzuk–. Injustizia sistemikoa, gizarte-desberdintasuna eta zapalkuntza dimentsio anitzeko oinarri batetik abiatuta ulertzeko erabil daiteke analisi intersekzionala.

Kimberlé Crenshaw-ek (1959-) ekarria, intersekzionalitatea 1989. urtean sortutako kontzeptua dugu. Crenshaw Estatu Batuetako emakume beltza eta aktibista izan zen. Besteak beste, kolektibo horren eskubideen alde lan egin zuen.

Metodo intersekzionala erabilita, komunitate jakin batean kokatuta egoteagatik, eta beltza nahiz emakumea izate hutsagatik norbanakoak hainbat zapalkuntza mekanismo paira ditzakeela baieztatu zuen. Are gehiago, haren ustetan, emakume izateaz gain beltzak eta klase xehekoak diren pertsonek zein kolektiboek ez dituzte aipatutako hiru zapalkuntza mekanismoen batuketa hutsa jasaten, hirurek sortutako elkarketaren bilakaera baizik.

Geroago, kontzeptua aplikatzean, Patricia Hill Colins-ek (1948-) zapalkuntza sistematikoez gain pribilegio zehatzak eta horien sorkuntza aztertu beharraz ohartarazi zuen. Izan ere, nabarmendu zuen une eta kokapen jakin batean zapaldurik dagoena zapaltzaile edo pribilegiodun ere izan daitekeela bestelako une edo testuinguruetan.

Ondorioz, intersekzionalitateak indarkeria estrukturalarekin lotzen ditu zapalkuntza eta pribilegio koiunturalak; hori ahalbidetzean, gizarte-desberdintasunak eta zapalkuntzak sakon aztertzeko analisi tresna eraginkor bilakatu da feminismotik datorren kontzeptua hau. *Ikus* Dunezat, 2017; eta Platero, 2014.

Kapitala:

Pierre Bourdieu-ren adieran, kapitala edozein motatako baliabidea izan daiteke –ekonomikoa, soziala, kulturala edo sinbolikoa– baldin eta balio soziala esleitzen bazaio gizartean. Baliabide-mota horiek boterearen alde lehiatzeko balio dute eta desberdintasun sozialak birsortzeko gizartearen era askotako esparruetan. *Ikus* (Bourdieu, 1992 eta 1997)

Keynesianismoa:

John Maynard Keynes (1883–1946) Estatu Batuetako ekonomista izan zen. Haren ekarpen nagusia, 29ko Crackaz geroztik, keynesianismoa izenez ezagutu izan den modelo ekonomikoa proposatzea izan zen.

Ondorioztatu zuen merkatuak ezin duela estatuaren esku-sartzerik gabe biziraun. Hori dela eta, kapitalismoak izango dituen krisialdi ziklikoei aurre egiteko, estatuko gobernuek merkatua arautu beharko zutela adierazi zuen. Milton Friedmanen (1912-2006) doktrina ultraliberala ezarri arte mantendu zen paradigma hau.

Komunitatea:

Interakzio eta jarrera multzokomunak dauzkan giza talde homogeneoa. Giza talde honek, ohitura, kultura, erritu… eta ondorioz *habitus* ezberdinak tartekatuko ditu, eta haren parte hartzaileek identitate kolektibo bat sorraraziko dute.

Konstituzio-testuak:

Konstituzioa izaera juridiko-politikoa duen testu kodetua da. Botere konstituziogile batetik sortua da, eta eratutako botereak (legegilea, exekutiboa eta judiziala) definitu eta sortzeko asmoa du, dagozkien kontrol eta orekez gain. Estatu baten oinarrizko legea dela esaten da, eta gainerako arau juridikoek baino maila handiagoa du. Herritarrei dagokienez, oinarrizko eskubide eta askatasunen araubidea jasotzen du, eta antolamendu politikoaren botereei mugak ezartzen dizkie.

Kontrahegemonikoa:

Kontrahegemonia eratutako botere hegemonikoa kritikatzeko edo desegiteko ahaleginei dagokie. Beste era batera adierazita, existitzen den *statu quo*arekin eta politikan duen legitimitatearekin konfrontazioa edota aurkakotasuna azaltzen duen indarra da. Ikuspegi gramsciar batean, limurtzearen eta propagandaren bidez, mugimendu kontrahegemoniko batek ordena hegemonikoari buruz beren ikuspuntua partekatzen duten pertsonen kopurua handitu nahi du; mugimendu-gerra batean, hazi egin diren indar kontrahegemonikoek une jakin bateko hegemonia kentzen dute boteretik, eta bloke historiko gisa ezartzen dira. Artikulu honen testuingururako, indar kontra-hegemonikoaren adibide bat nazionalismo kontrahegemonikoa izan daiteke, nazionalismo dominatzaileari bere eremuan erronka egiten diona berariaz, nazioaren bestelako ideia jakin bat babestuz. *Ikus* Gramsci, 2011; eta Laclau eta Mouffe, 1985.

Kontraktualitate liberala:

Filosofia politikoaren eta Zuzenbidearen korronte moderno bat da, eta azaltzen du gizarteak eta Estatuak gizakien arteko jatorrizko kontratu batean dutela jatorria. Kontratu horren bitartez, ulertzen du barkamenek askatasunen muga bat onartzen dutela, gizarte-gorputzaren iraunkortasuna eta zenbait abantaila bermatzen dituzten legeen truke.

Kontratu soziala:

Filosofia politikoan, zientzia politikoan, soziologian eta Zuzenbidearen teorian, kontratu soziala kideek talde baten barruan egindako akordio bat da; adibidez, Estatu batean bere eskubide eta betebeharrei eta bere herritarren eskubideei dagokienez eskuratzen dena. Taldeko guztiak, beren borondatez, kontratu sozialarekin ados daudela dioen ideiaren zati da, eta, horren arabera, agintaritza bat, arau moral batzuk eta lege batzuk daudela onartzen dute. Itun soziala agintaritza politikoa eta ordena soziala azaltzeko hipotesi bat da.Gizarte-kontratuak, teoria politiko gisa, Estatuaren eta giza eskubideen jatorria eta helburua azaltzen ditu, besteak beste. Teoriaren funtsa (horren formulaziorik ezagunena Jean-Jacques Rousseauk proposatutakoa da) honako hau da: gizartean bizitzeko, gizakiek kontratu sozial inplizitu bat adosten dute, eta kontratu horrek eskubide jakin batzuk ematen dizkie, izadi-egoeran izango luketen askatasuna uztearen truke.

Kosmopolitismoa:

Munduko gizakiok giza talde bakarra garela aldarrikatzen duen ideologia (Jacques, 2001).

Lagina:

Egoera jakin baten inguruan egingo den azterketarako hautatutako populazioa ordezten duen zati adierazgarria. Laginaren tamaina ikerketak berak eta ikuspegi ezberdinek erabakitzen dute.

Ikerketa-teknika jakin batzuk azaltzeko erabiltzen den terminoa da. Lagin bat aztertzen ari den biztanleriaren azpimultzo bat da. Populazio handiena adierazten du, eta biztanleria horretatik oro har ondorioak ateratzeko erabiltzen da. Gizarte-zientzietan asko erabiltzen den ikerketa-teknika da, informazioa biltzeko modu bat, biztanleria osoa neurtu beharrik gabe. *Ikus* Juaristi, 2003; eta Valles, 1999)

* *Metodologia kuantitatiboan*, lagin bat populazio baten kasuen edo banakoen azpimultzo bat da. Lagina adierazgarria izatea komeni da, eta, horretarako, ausazko lagin egokia sortzen duen laginketa-teknika aukeratu behar da. Adierazgarria izateko, populazioaren ezaugarri berak izan behar ditu. Lagin oker bat lortzen bada, haren erabilgarritasuna mugatuagoa izan daiteke, duen lerratze-mailaren arabera.
* *Metodologia kualitatiboan*, berriz, laginketa ez-probabilistikoa erabiltzen da, ez baita ausazkoa. Aitzitik, lagina intentziozkoa izaten da, eta ikerketaren helburuetara egokitzen da. Horrela, diseinu kualitatiboan, laginean erreferentziako biztanleria osatzen duten profilak hautatu behar dira, eta lagin hori erreferentziako taldea edo biztanleria ordezkatuko duten pertsonek betetzen dute. Azterketa kualitatiboetan laginaren tamaina ez da garrantzitsua probabilitatearen ikuspegitik begiratuta, ikerketaren interesa ez baita azterketaren emaitzak biztanleria zabalago bati orokortzea. Ikerketa kualitatiboaren helburua hautatutako pertsonek edo taldeek aztertutako errealitateari egozten dizkioten esanahiak sakon ikertzea izaten da.

Legearen inperioa:

Legearen inperioa kontzeptu juridiko-politikoa da. Formala ez da unibokoa, baina, oro har, legeak beste edozein gobernu-printzipioren gainetik jartzen duela ulertzen da, batez ere botere politikoaren tiraniaren eta arbitrariotasunaren aurka.

**Legegile negatiboa:**

Legegile negatiboa konstituzio-zuzenbidetik eratorritako kontzeptua da. Lege bat aldarrikatzeko botererik ez izan arren, badira zenbait organo legeak indargabetzeko gaitasuna dutenak.  Estatu-mailan, Auzitegi Konstituzionalek duten gaitasunetako bat da, eta halakorik ez duten sistema politikoetan, berriz, Gorte Gorenena. Europar Batasunean, berriz, eginkizun hori Europar Batasuneko Justizia Auzitegiari dagokio.

Legitimitatea:

Ekimen bat garatzeko zilegitasuna edo onarpena, aldez aurretikoa edo ekimenean bertan sortua. Botere harremanetan, A subjektuak (norbanakoa zein Estatua izan) B subjektuarengan eragina izango duen ekimena garatzeko, A-k B-rengatik behar duen baldintza. Weberrek menderakuntza forma gisa interpretatu zuen legitimitatea; izan ere, estatu modernoetan hertsidurarako botereak gizarteak berak onartzen du. *Ikus* Lopez, 2009.

Liskar politika - Politika liskartsua (eu.) / política contenciosa (ga.) / contentious politics (in.) / politique controversée (fr.)

Liskar politikaren esparruak era askotako borroka politiko kolektiboak hartzen ditu barnean, esaterako, gizarte-mugimenduak, baina baita beste politika-modu liskartsu batzuk ere, hala nola, istiluak eta greba-uholdeak, gerra zibilak, iraultzak eta demokratizazio-gertaerak. Askotan, jarduera horiek ohiko prozesu politikoekin intersekzionatzen dute. Gatazka etniko edo nazionala oinarri dutenak ere sartzen dira liskar politiken artean. *Ikus* Tilly eta Tarrow, 2015.

Merkatuaren forma globala:

Merkatuak, bizitza soziologikoaren dimentsio bat hartzen du, gizartea eta erakunde publikoekin tartekatzen duena. Hiruren arteko orekan jardungo luke estatu sistema kapitalista modernoaren egiturak. Osterantzean, eta mundu mailako zabaltze ekonomiko neoliberalaren eraginez, erakunde publikoek merkatu dimentsioarekin bat egin dute, eta azken honek bizitzaren esparru handia bereganatzen du. Ondorioz, haren logikak mundu mailan kokatuko dira.

Merkatu terminoetan, beti existitu izan bada mundu mailako salerosketa minimo bat; gaur egun, Internet eta logika postfordisten ondoren, mundua bera da merkatua. Munduan jorratzen dira produktuak, eta haien jabego kultural-intelektualari lokalizazioa kentzen zaie eta identitate bera lausotzen. Bide berean, mundu mailan salduko dira dagoeneko globalak diren produktu hauek. Interneten bidez eta komunikatzeko tresna garaikideez baliatuz; Google, Amazon, Meta, Nestle edo Uberrek, langile, kontsumitzaile eta produktuen logikak alda ditzakete.

Merkatura bideratutako estatua:

Edo ahots batzuen arabera, merkatu-estatua: neoliberalismoak Estatuaren lurraldetasunaren ikusmolde westfaliarra gainditzen du, eta botere arautzailea kentzen dio, joerazko merkatu globalaren indarren aurrean.

Metagainbegiratzea:

Gainbegiratze saioetako gainbegiraleek kanpoko gainbegirale baten eskuetan gainbegiratze saioak egiteari dagokio, hots, burutzen ari den gainbegiratze prozesuaren inguruko gainbegiratzea egiteari. Ainhoa Berasaluze eta Miren Ariño gainbegiratzaileek diotenez, gainbegiraleek “gainbegiratze-prestakuntza jasotzea aholkatzen da, prestakuntza espezifiko baten bitartez zein autoprestakuntza-prozesu baten ondorioz, eta metagainbegiratze- edo intergainbegiratze prozesuetan parte hartzea ere komenigarria izaten da” (Berasaluze eta Ariño 2014, 110).

Metodologia:

Zientziaren markoaren pean, errealitate bat nola aztertuko den azaltzen duen atala da metodologia, askotan jarrera teoriko edo filosofikoren bati lotua. Ikuspegiaren edo beharrizanaren arabera, prozedura edo metodo bat baino gehiago erabil daitezke (kuantitatiboa, kualitatiboa, parte hartzailea). *Ikus* Ibáñez, 1986.

Metodologia kualitatiboak:

Ikerketa kualitatiboak kuantifikazioa saihesten du. Ikerketa mota honek fenomenoen erregistro narratiboak egiten ditu; horretarako, zenbait teknika erabiltzen dira, hala nola, behaketa parte-hartzailea, elkarrizketa sakonak eta eztabaida taldeak. Bi metodologia horien arteko alde nagusia da ikerketa kuantitatiboak aldagai kuantifikatuen arteko lotura edo erlazioa aztertzen duela, eta kualitatiboa, berriz, egitura-testuinguruetan zentratzen dela. Ikerketa kualitatiboak errealitate sozialen izaera sakona, gizarte-eragileek errealitate horiei egotzitako esanahiak, eta haietan dauden harreman-sistemak eta egitura dinamikoak identifikatu nahi ditu. Ikerketa mota honek, askotan, elkarrizketa izaera dauka, eta ikerketa kuantitatiboaren metodoarekin alderatuta, bere datuak ezin dira kuantifikatu.

Metodologia kuantitatiboa:

Ikerketa kuantitatiboan aldagaiei buruzko datu kuantitatiboak biltzen eta aztertzen dira. Ikerketa kuantitatiboaren helburua da aldagaien arteko lotura edo korrelazioa zehaztea, emaitzak orokortzea eta objektibatzea lagin baten bidez, lagin hori hartu deneko populazioari inferentzia egiteko. Izan ere, elkarketa edo korrelazioa aztertu ondoren, kausazko inferentzia egitea du helburutzat, gauzak modu jakin batean gertatzen diren ala ez azaltzeko. Metodo kuantitatiboak galderak eta inkestak erabiltzen ditu datu kuantifikagarriak biltzeko eta, horietan oinarrituta, analisi estatistikoak egiteko eta ikerketa-ondorioak ateratzeko.

Migrazio-prozesua:

Edonolako baldintza ezberdinengatik lurralde batetik bestera –nazioarteko migrazioak– ematen den ibilbideari deritzo. Zenbaitetan migrazio prozesua leku-aldaketarekin mugatzen da; beste zenbaitetan, berriz, ibilbideko zein helmugako gizartean gertatzen den integrazio prozesua biltzen da kontzeptu honen baitan. Arrazoiei dagokienez, mota ezberdinak bereizi ditzakegu: ekonomikoak, ekologikoak, erlijiosoak edota giza eskubideen urraketari loturikoak; sarritan migrazio ekonomikoen eta behartuen arteko bereizketa egiten da.

Mobilizazio zikloa – protesta zikloa:

Sidney Tarrow-ek protesta zikloaz hitz egiten du, testuinguru politiko jakin batean gatazkak areagotzen eta indar politikoak aurkakotzen diren fase bat izendatzeko. Fase horretan gehien mobilizatutako sektoreen ekintza kolektiboa gutxien mobilizatutakoengana hedatzen da, azkar; gainera, berrikuntza-erritmo bizkorra egon ohi da borroka-moduetan, eta esparru berriak edo eraldatuak sortzen dira ekintza kolektiborako. *Ikus* Tarrow, 1993.

Modernitate berantiarra - Bigarren Modernitatea (eu.) / Modernidad Tardía - Segunda Modernidad (ga.) / Late Modernity - Second Modernity (in.) / Modernité Tardive - Seconde Modernité (fr.)

Postmodernitatearen ikuspegiaren aurka, Modernitate Berantiarraren tesiak planteatzen du aro modernoak badirauela gaur egun ere, baina lehen modernitate industrialaren osteko fase gisa. Beranduko modernitatea edo bigarren modernitatea ekonomia kapitalista globalek, pribatizazio prozesu gero eta indartsuagoek eta informazioaren eta teknologiaren berrikuntzek ezaugarritzen dute, besteak beste. Kulturari dagokionez, gizarte eredu horretan nagusidira indibidualizazio prozesuak, harreman sozial jariakorrak, identitate sozial zatituak eta erreflexibitate dinamikak. *Ikus* Bauman, 2000; eta Beck, Giddens eta Lash, 1994.

Multikausalitatea (Kausalitate-aniztasuna.)

Printzipio bati izena emateko erabiltzen den kontzeptua, hainbat aldagaik errealitate sozial baten gainean eragina daukatenean. Oro har, errealitate soziala anitz konplexua izaten da era irmo, kategoriko eta zurrunean adierazteko. Nork egin zuen zer azaldu bageneza, zergatik azaltzea izaten da oro har zaila, korapilatsua eta, funtsean, gizarte zientzien oinarria.

Naturalaren zuzenbideak:

Estatu naturala edo natura egoera filosofia politikoan erabiltzen den kontzeptu bat da, beste batzuen artean kontraktualismoaren teorietan (Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau). Hipotesi metodologiko honen arabera, egoera zibila, hau da, zuzenbidea, agintaritza politikoa eta, kasuaren arabera, arau moralak ezarri aurretik gizakia egoera natural batean bizi zen, zeinetan beste eskubide batzuk (natura eskubideak) zituen, eskubide zibil eta politikoak baino lehenagokoak.

Nazio algoritmikoa:

Nazio algoritmikoa geografia politikoaren eta datafikazioaren ondorioz uztartzen ari den lurralde hibridoa da. Nazio algoritmikoa *assemblage* moduan eraikitako kontzeptua da. Alegia, naziogintza dinamiko baten parte izanik, ateak zabaltzen dizkio kode irekian eratu daitekeen nazio eraikuntzari, esparru fisikoan ez ezik, digitalean ere eraikiari. (Ikus adibideak Igor Calzadaren atalean). Nazio algoritmikoak naziogintza klasikoarekiko haustura dakar, kontzeptualki eta enpirikoki, orain arte naziogintza lurraldeari soilik lotua ulertu izan baita. *Ikus* Calzada, 2018a eta 2022; Echeverria, 2000.

Nazioa:

Kontzeptuaren zehaztapena oso eztabaidatua bada ere, oro har esan daiteke nazioa pertsonen komunitate kontziente bat dela, ia beti lurralde zehatz bati lotua. Zentzu politikoa dauka: estatu bateko herritar guztien komunitatea irudikatzen du; edo estatu bat osatu nahi duen lurralde bateko herritarren komunitatea.

Nazioa mugimendu nazionalistei lotua dago (hor ere eztabaida dago, ea zein sortzen den lehenago, nazioa ala nazionalismoa). Mugimendu nazionalistak nazioaren ezaugarriak definitzen ditu (desberdinak izan daitezkeenak denboran eta espazioan), testuinguru politikora hobeto egokitzeko asmoz. Hizkuntzak, lurraldeak, historiak, erlijioak edo beste ezaugarri batzuek edukia ematen diote nazioari, beti helburu politiko batekin.

Askotan, nazio kontzeptua estatuaren sinonimo gisa erabiltzen da (*Nazio Batuen Erakundea*, kasu), baina termino nahasgarria da horrela erabilita. *Ikus* Anderson, 2021; Odriozola, 2016; Smith, 1976; Nuñez, 2019; eta Zabalo, 2006.

Nazio-estatua:

Estatu batek nazio bakarra osatzen duela adierazi nahi du, era horretara estatuko herritar guztien arteko komunitatea irudikaturik. Estatu nazionalismoak bultzatutako ideia da, eta askotan talka egiten du estatu horretan egon daitezkeen beste nazio batzuekin, azken hauek ez baitute onartzen estatu osoak nazio bakarra osatzea.

XVIII. mendetik aurrera sortu zen Estatu modernoaren adiera klasikoa da. Indarkeria legitimoaren monopolioa bereganatuta, estatuak lurraldeko herriak homogeneizatzen saiatu ziren, eta horretarako herritar guztientzako elementu komunak sortu zituzten: konstituzio bat, armada bat, hizkuntza bat, historia komun bat, bandera bat. Garapen horrek estatu egiturarik lortu ez zuten herrialdeen erreakzioa ekarri zuen XIX. mendetik aurrera, nazionalismo berriek bultzatuta.

Nazioaren eta estatuaren batuketa horrek termino biak sinonimotzat ulertzea ekarri du (*Nazio Batuen Erakundea*, kasurako), baina berez, estatu forma bat baizik ez da. *Ikus* Tilly, 1992.

Ongizate estatua:

II. Mundu Gerraz geroztik eta mundu mailan jorratzen zebilen *gerra hotza*ren testuinguruan XX. mendeko bigarren zatian Europan eratutako estatu eredua. Komunismoaren mamuaz beldur, Europako estatuek eskubide eta betebeharren marko berri bat sortu zuten; ondorioz, gizarteko kolektibo zaurgarrienak laguntzeaz gain, herritarren ongizatea bermatu beharra zeukaten. Funtsean, errenta birbanatzen du estatuko herritarren arteko desoreka ekonomiko eta sozialak berdinduz. Estatuaren maila ekonomikoak eta gobernuan dauden alderdien ikuspuntu ideologikoak ongizate estatua ulertzeko forma desberdinak ekarri dituzte. Europako iparraldeko eredua oso arrakastatsua izan da ildo horretan.

*Path dependence*:

*Path Dependence* terminoak ez dio erreferentzia egiten teknologiak eta iraganak zehaztutako sekuentzia zurrun bati, baizik eta hartutako ibilbide eta norabideen mapa bati, non norabide jakin batek errazago eramaten zaituen alde batera edo bestera, baina atzerapausoak ematea oso zaila den. Historian zehar hartutako erabakien ondorioz sortzen den gurpil geldiezintzat definitu genezake.

Performatibitatea:

Hizkuntzak gizarte-ekintza gisa funtziona dezakeela eta aldaketa-efektua izan dezakeela dioen kontzeptua.

Praktika performatiboek adierazten dituzte enuntziazioarekin batera burutzen diren ekintzak edo praktikak. Praktika horiek ez dira inoiz erabat osatzen eta amaitzen, eta errealitate soziala aldatzen doaz burutu ahala. *Ikus* Austin, 1982 eta Usub, 2017.

PIPL

*Personal Information Protection Law.*

Politika vs Politikoa

Chantal Mouffe-k proposatutako *politika*ren eta *politiko*aren arteko bereizketa giltzarria da gizarte orori dagokion izaera gatazkatsua ulertzeko. Izan ere, ordena sozial oro botere-harremanen artikulazioen emaitza da, eta ez ordena hori sortzen duten praktika kontingenteetatik kanpoko objektibotasunaren adierazpena edo ordena naturala. Ildo horretan, *politika* jarduera politiko tradizionalari dagozkion praktiken eta erakundeen multzoa da; *politikoa*, berriz, gizartea eratzeko moduari dagokio, hau da, boterearen, gatazkaren eta antagonismoen esparruari. *Ikus* Mouffe, 2005.

Postfordismoa:

Ikus *Fordismoa*

Postnazionala:

Inongo identitate nazionalarekin loturarik ez izatea adierazi nahi du, nazio kontzeptua gaindituta. Korronte unibertsalistatik datorren proposamena da, hauek gaur egungo gizartea bereziki kontsumo terminoetan ulertzen baitute, globalizazioaren logikari jarraiki.

Termino eztabaidatu da eta eztabaidagarria; izan ere, oraindik mundua nazio-estatutan antolatuta egonda, eta herritartasuna nazio-estatuek emanda, nekez uler daiteke izaki postnazionalik egotea. *Ikus* Billig, 2014; Hardt eta Negri, 2002; Sassen, 2006; eta Jessop, 2002.

Praxia:

Praxi kontzeptuak teoriaren eta praktikaren arteko uztarketari egiten dio erreferentzia. Hau da, praktika edo jardun profesionala oinarri teorikoek gidatua egon dadila bilatzen du. Beste modu batera esanda, ezagutza teoriko-diziplinarrak jardun profesionalaren egunerokotasunaren parte izatea (Schön, 1983).

Prefiguratiboa:

Politika prefiguratiboak planteatzen du beharrezkoa dela eredu sozial berriak aurreratzea gaur egun gauzatzen diren praktika politikoetan. *Ikus* Farber, 2014.

Prozeduren demokrazia:

"Prozedura-demokrazia" deitzen diogu aukera bat (edo arazo bat, edo erabaki bat) hautatzeko edo ebazteko jarrerari; hain zuzen ere, erabaki nahi duen gizarte-taldeak, besterik gabe, bozkatu egiten du. Aplikatzen den erabaki-irizpidea gehiengoaren araua da.

Sakontze komunitarioa:

Dimentsio komunitarioa Continuum komunitarioa bezala ulertuz gero, hau da, *Community care* edo ikuspegi komunitariotik, utopikoa ere izan daitekeen gizarte langintza komunitarioraino doan lerroa bezala ulertuz gero, sakontze komunitarioa *continuum* horretan aurrera egiteko estrategiari deitzen diogu. Gizarte-zerbitzuetatik egiten den lana gizarte langintza komunitario puru edo utopikorantz gerturatuz joateko den ahalegina.

Sen oneko ezagutza (eu.) / conocimiento de sentido común (ga.) / common sense knowledge (in.) / connaissance de bon sens:

Esperientzia pertsonalean edo herri-jakindurian oinarritutako ezagutzari, eta jakinduria horrek barnean hartutako sinesmen, azalpen, uste eta aurreiritzien multzoari deitzen zaio sen oneko ezagutza soziologian. Horrela, ezagutza zientifikotik bereizten da. Ezagutza hori komunitate edo talde sozial batek partekatzen du, eta, ondorioz, haren jarraibideak logiko eta baliozkotzat hartzen dira. Izan ere, legitimatuta egon ohi dira kultura jakin batean eta testuinguru historiko eta partikular batean. Hartara, komunitate osorako baliagarria den ezagutza da, kulturalki baldintzatua, pertsonen eguneroko bizitzako arazoak edo egoerak testuinguru jakin batean konpontzeko balio duena. *Ikus* Van Holtoon eta Olson, 1987.

Sezesioa:

Oro har, lurralde bat estatu batetik bereiztea, estatu berria osatzeko. Historia osoan gertatu den prozesua da, eta forma asko hartzen ditu: askotan gerraren bidez gertatu dira, baina badira borondatez lortutako kasuen adibideak ere. Bigarren ildo horretan, *sezesio demokratikoa* gertatzen da banatu nahi den lurraldeko herritarrei erreferendum bidez galdetu zaienean. *Ikus* Uranga, 2017.

Sistema demokratiko liberala:

Demokrazia liberala ordezkaritza oinarritzat duen gobernu modu bat da, non hautatutako ordezkariek erabaki politikoak hartzeko duten gaitasuna zuzenbide-estatuaren mende dagoen. Gehienetan, eskubide eta askatasun indibidual eta kolektiboen babesa arautzen duen konstituzio batek moderatzen du, nahiz eta praktikan askatasun demokratikoak mugatuta egon ohi diren. Demokrazia liberalaren ezaugarri formala aniztasun politikoa izan ohi da, baina aniztasun hori ezarritako ordena sozioekonomikorako arriskurik ez dakarten aukeretara murrizturik egoten da. Beraz, pluralismoak ez ditu bazterketak saihesten. Bazterkeria horien neurria kalitate demokratikoaren adierazletzat hartu ohi da.

Subiranotasuna:

Estatuei dagokienez, haien lurraldearen gaineko botere politiko osoa izatea adierazten du. Zentzu modernoan XVI. mendean hasi zen erabiltzen termino hau: Estatu Absolutistan erregea subiranoa zen, hau da, berak kontzentratzen zuen herrialde hartako boterea. XVIII. mendetik aurrera, aldiz, Estatu modernoa gailentzen da, zeinean Herria bihurtzen baita subirano, baina Gizarte Itunaren arabera, boterea estatuaren egiturei ordezkatzen die.

Herriaren subiranotasunaren ideiari jarraiki, herriak hainbat arlotan erabakitzeko aukera eduki beharko lukeela aipatzen da, neurri demokratiko gisa. Erabakitzeko Eskubidearen kontzeptua horrekin ere batu liteke.

Funtsean, zer nork erabakitzeko ahalmena duen kontzeptu gisa uler dezakegun arren, oso eztabaidatua da. Osterantzean, lurralde bateko gobernuak, edo lurralde bereko herritar multzoak (*demos*ak) bere baliabide eta estrategia politiko,ekonomiko,sozial eta kulturalen gainean erabakitzeko ahalmen gisa defini genezake subiranotasuna. *Ikus* Benitez *et al.*, 2018; Guerrero, 2014 eta Marcio, 2010.

Tatcherismoa:

Margaret Tatcher (1925-2013) 1979 eta 1990 urteen bitartean Britainia Handiko Lehen Ministroa izandakoak martxan ipinitako prozesu ekonomiko, politiko eta sozial ultraliberalak hartu zuen izena.

Teknokrazia:

Termino hori erabiltzen da, batez ere, erabakiak hartzerakoan inperatibo teknologikoak nagusi diren gobernu-moduei erreferentzia egiteko. Horrela, erabakiak beti teknikoen esku egongo dira, prozesuan murgilduta dauden beste pertsonen iritziak aintzat hartu gabe. *Ikus* Berazaluze, 2011.

Tesi kontraktualistak:

Zuzenbideko Teoria Filosofiko politiko eta juridikoan *kontratu sozialaz* baliatzen den teoria, estatua eta gizartearen existentzia justifikatzeko baliagarria dena.

Tipo idealak:

Max Weber (1864-1920) soziologoak definitutako tresna kontzeptuala. Honen bidez, ikertzaileak aztertutako errealitateko objektuak taldeka antolatzen ditu, eta talde bakoitzean ageri diren ezaugarri komunekin marko homogeneoagoak sortzen ditu, eta errealitate sozialaren azalpena errazten. Tipo ideala ez da halabeharrez existitzen, ezaugarri komun garrantzitsuenen bilduma da eta.

Transhumanismoa:

Transhumanismoa (Humanity+, H+ edo h+ laburtua) nazioarteko mugimendu kultural eta intelektuala da. Haren azken helburua giza izaera eraldatzea da, oso eskuragarri dauden teknologiak garatuz eta fabrikatuz, giza gaitasunak hobetzeko, bai maila fisikoan, bai psikologikoan edo intelektualean. Pentsalari transhumanistek, diziplina ezberdinen ekarpenekin, modu etiko-kritikoan hausnartzen dute oinarrizko giza mugak (hilkortasuna, gaixotasuna, zahartzea, eta abar) gainditzen lagundu dezaketen teknologien balizko arriskuei eta onurei buruz. Espekulatzen dute, betiere parametro etiko batzuen barruan, teknologiek lagundu dezaketela etorkizunean gizakiak gaitasun handiko izaki bihurtzeko gai izan daitezen, «giza ondokoaren» etiketa merezi baitute. *Ikus* Fernandez, 2009; eta Goikoetxea, 2021.

Transnazionala:

Jarduera ekonomikoa nazio-estatutik at jorratzen duen enpresa pribatuari egiten dio erreferentzia. Globalizazioaren ondorioz, mundu osoa merkatu bakar bilakatu da, estatuen mugek ezartzen zituzten legaltasunak gaindituz eta tokian tokietako dinamika sozialetan eraginez. Mundu mailako kate produkzioak izanda, transnazionalek bizitzaren bai eta produktuaren beraren deslokalizazio fenomenoa eragiten dute.

**Top-down eredua:**

Erabaki politikoak hartzeko modu bat da, zehazki, erabaki politikoak eta politika publikoak eraikitzeko eredu zentralizatua. Izan ere, gobernuek, elite politikoek eta administrazio publikoek daukate erabaki horien monopolioa. Hartara, erabaki politikoak goitik behera ezartzen dira, eta herritarrek bide instituzional gutxi izaten dute erabaki horietan eragiteko edo parte hartzeko. *Ikus* Meny eta Thoening, 1992.

Weimarreko Konstituzioa:

1919 eta 1933 urteen bitartean Alemanian onartutako konstituzioari esaten zaio. I. Mundu Gerratik galtzaile ateratako Alemania estatu federal gisa aldarrikatu zuen.

# AIPAMENAK

Abdi, A. eta Carr, P. R. (2013)*. Educating for democratic consciousness. Counter-hegemonic possibilities*. Peter Lang Publishing.

Abendroth, E. (1986). El Estado de derecho democrático y social como proyecto político. In E. Forsthoff; K. Doehring eta Abendroth, W (ed.), *El Estado social*. (211-225). CEPC.

Abril, G. (1988). *La comunicación y el discurso: la dimensión humorística de la interacción*. Universidad Computense de Madrid.

Acha, O. (2007). “Poder popular y socialismo desde abajo”, In M. Mazzeo(Koord.), *Reflexiones sobre el poder popular* (17-36). El colectivo.

Ackerman, B. (1993). *The Future of Liberal Revolution*. Yale University Press.

Acosta, A. (2015). “El buen vivir como alternativa al desarrollo”. *Rev. Política y Sociedad*, 52 (2), 1-32.

Adams, D. eta Hess, M. (2008). *Social Innovation as a New Public Administration Strategy*. Paper presented at the Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management, Brisbane.

Agamben, G. (2006). *La comunidad que viene*. Pretextos.

Agamben, G. (2018). Para una teoría de la potencia destituyente. In G. Agamben (Ed.), *El uso de los cuerpos*. Pretextos.

Aguilar, E. (2018). Tocqueville y el individualismo en las sociedades democráticas. *Economía y Política*, 5(2), 97-100.

Aguilar, M. (2017). Servicios Sociales comparados: Entre la beneficencia y la inversión social. In E. Del Pino eta M. Rubio (ed.), *Los Estados de Bienestar en la encrucijada* (2 arg.) 389-404. Tecnos.

Ahedo, I. eta Telleria, I. (2020). Neoliberalismo. In J. A. Mellón, X. Torrens, eta J. Abellán, (ed.), *Ideologías y movimientos políticos contemporáneos* (4,370-420). Tecnos.

Ahedo, I. eta Ureta, M. (2019). Desvelando opresiones y resistencias de las mujeres en Zumarraga (País Vasco): un análisis interseccional para profundizar la democracia participativa en términos de justicia social. *Feminismo/s* 33, 145-169

Ahmed, S. (2004). *The Cultural Politics of Emotion*. Edinburgh University Press

Aho, B. eta Duffield, R. (2020). Beyond surveillance capitalism: Privacy, regulation and big data in Europe and China. *Economy and Society*, 49(2), 187-212.

Ahokas, L. (2010). Promoting immigrants’ democratic participation and integration. *Tampere: EPACE Theme Publication*

Ajangiz, R. eta Blas, A. (2008). *Mapa de experiencias de participación ciudadana en los municipios del País Vasco*. Eusko Jaurlaritza.

Akuno, K. (2018). *Read Jackson Rising*. Coop. Jackson.

Alayón, Noberto. (1989). *Asistencia y asistencialismo: ¿Pobres controlados o erradicación de la pobreza?* Humanitas.

Aldecoa, F. (Zuz.) (2021). *La Conferencia sobre el Futuro de Europa en Marcha. Una visión desde el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo*. Los Libros de la Catarata.

Alemán, C. (2010). Situación actual y perspectivas de los servicios sociales en España. In C. Alemán, J.M. Alonso eta P. Fernandez (ed.), *Fundamentos de servicios sociales.* (299-308). Tirant to Blanch.

Allam, Z. (2020). *Cities and Digital Revolution: Aligning technology and humanity*. Springer.

Almond, G. (1988). Separate Tables: Schools and Sects in Political Science. *PS: Political Science*, 21 (4), 28-42.

Alonso, L.E. (1998). *La mirada cualitativa en sociología: una aproximación interpretativa.* Fundamentos.

Alonso, L.E. (2009). *Prácticas económicas y economía de las prácticas. Crítica del postmodernismo liberal*. Catarata.

Álvarez, J. (2019). Euskadi Nación Política. *Deia* (2019/12/17)*.*

Álvarez, J. A. (2006). *Sobre el derecho a la secesión en la independencia de Montenegro*, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Concepción.

Amit, K. eta Riss, I. (2014). The Subjective WellBeing of Immigrants: Pre and Postmigration. *Social Indicators Research,* 119, 247–264.

Amnå, E., Mats E., Margaret K. eta Hakan S. (2009). Political Socialization eta Human Agency: The Development of Civic Engagement from Adolescence to Adulthood. *Statsvetenskaplig Tidskrift* 111, 27−40.

Andersen, R. (2020). The Panopticon Is Already Here.*Theatlantic.com*

Andersen, T. (1987). The Reflecting Team: Dialogue and Meta-Dialogue in Clinical Work. *Family Process* 26(4), 415-428.

Anderson, B. (2021). *Comunidades Imaginadas*. Fondo De Cultura Económica.

Anderson, H. (1997). *Conversation, language, and possibilities: A postmodern approach to therapy.* Basic Books.

Anderson, H. eta Swim, S. (1995). Supervision as Collaborative Conversation: Connecting the Voices of Supervisor and Supervisee. *Journal of Systemic Therapies* 14: 1-13.

Andrew, E. (2011). Jean Bodin on sovereignty. *Republics of Letters: A Journal for the study of Knowledge, Politics and de Arts*. 2,75-84.

Anzaldúa, G. (1987). *Borderlands - La Frontera: The New Mestiza*. Aunt Lute Books

Aparicio, R. eta Tornós, A. (2010). *Las asociaciones de inmigrantes en España. Una visión de conjunto*. Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Apodaka, E. eta Morales, J. (2021). La gobernanza lingüística en la Comunidad Autónoma Vasca: racionalidad neoliberal y demandas comunitarias. *Athenea Digital: revista de pensamiento e investigación social*. 21(1), 1-26.

Applebaum, A. (2020). *Twilight of democracy: The seductive lure of Authoritarianism*. Random House.

Aragones, T. (2010). Apunts sobre l'ofici de supervisora. *Revista de Treball Social* (189), 32-48.

Ardon, M. eta Croft, J. (2002) *La auto-investigación para la gestión municipal de recursos.* ASOPAL.

Arendt, H. (1949). The Rights of Man: What Are They? *Modern Review*, 3, 4-37.

Arendt, H. (1990). *On revolution*. Penguin books.

Arendt, H. (2017). *Verdad y mentira en la política*. Página Indómita.

Arenilla, M. eta Delgado, D. (2019). Una nueva función pública que fortalezca la confianza en las instituciones públicas. *Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkaria*. 16, 36-53.

Arias Maldonado, M. (2020). *Nostalgia del soberano*. Los Libros de la Catarata.

Armingeon, K. eta Guthmann, K. (2014). Democracy in crisis? The declining support for national democracy in European countries, 2007-2011. *European Journal of Political Research* 53(3), 423-442.

Arnanz, L. e*t al.* (2018). M*etodologías de la democracia participativa para la coproducción de políticas públicas locales: hacia un sistema de gestión participativo*. Universidad Complutense de Madrid.

Arrieta, F. (2019). *El archipiélago del bienestar. Los servicios sociales en el País Vasco*. Catarata.

Arrighi, H.T. K. eta Wallerstein, I. (1999). *Movimientos Antisistémicos*. Ediciones Akal.

Augé, M. (2011). *La comunidad imaginaria.* Gedisa.

Austin, J. (1982). *Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones*. Paidós.

Avbelj, M. (2014). Theorizing sovereignty and European integration. *Ratio Juris*. 27(3), 344-363.

Avbelj, M. (2020). A sovereign Europe as a future of sovereignty. *European Papers*. 5(1), 299-302.

Ayboga, E; Flach, A. eta Knapp, M. (2017). *Revolución en Rojava*. Descontrol.

Azkune, J. (2018). *Can the subaltern states speak? Estatuaren eraldaketa eta burujabetza eskaerak Katalunian, Euskal Herrian eta Eskozian*. Doktorego tesia: UPV/EHU.

Azkune, J. (2021)¿Naciones sin Estado o estatalidades subalternas? Análisis del nacionalismo contemporáneo desde el caso vasco. *Revista d'Estudis Autonomics i Federals*. 33, 59-116.

Aznar, J. eta Azorín, E. (2010). Características del mercado de trabajo español actual y sus consecuencias sobre el riesgo de exclusión social. *Revista de documentación social*,150, 63-80.

Azzellini, D. eta Ness, I. (2017). *Poder obrero.* La oveja roja.

Baca Z., Maxine eta Bonnie Thornton Dill. (1996). Theorizing Difference from Multicultural Feminism. *Feminist Studies.* 2(22), 321-331

Baiocchi, G. eta Ganuza, E (2017). *Popular Democracy. The Paradox of Participation*, Stanford University Press.

Bakhtin, M.M. (1993). *Toward a Philosophy of the Act.* University of Texas Press.

Balaev, M. (2012). Economic-political interaction in the core/periphery hierarchy. In S. J. Babones eta C. Chase-Dunn (Ed.), *Routledge Handbook of World-Systems Analysis* (224-225. or). Routledge.

Ballesté, E. eta Carles F. (2019). El Sur político del Norte Global: Repensando la participación política juvenil en España. *Nómadas* 50, 175−193.

Bang, H. (2010). Among everyday makers and expert citizens. In J. Fenwick eta J. McMillan(ed.), *Public Management in the Postmodern Era. Challenges and Prospects*. Edward Elgar Publishing.

Barceló i Serramalera, M. (2015). Reconocimiento y construcción del derecho a decidir en el sistema constitucional español.. In B. *et al.* (ed.) *El derecho a decidir. Teoría práctica de un nuevo derecho* (91-121). Atelier Libros Jurídicos.

Barceló, M. (2016). El derecho a decidir como instrumento constitucional para la canalización de problemas territoriales. *Fundamentos: Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional*. 9, 361-391.

Bardin, L. (1996). *L’analyse de contenu.* Presses Universitaires de France.

Bateson, G. (1972). *Steps to an Ecology of Mind*. Ballantine Books.

Bauer, O. (2000). *The Question of Nationalities and Social Democracy.* University of Minnesota Press.

Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity.* Polity Press.

Bauman, Z. (2001). *The Individualized Society*. Polity Press.

Bauman, Z. (2003). *Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil.* Siglo XXI.

Bauman, Z. (2006). *Europa. Una aventura inacabada*. Losada.

Beck, U. (1996). *Reinvention of Politics: Rethinking Modernity in the Global Social Order*. Polity Press.

Beck, U. (2005). *La mirada cosmopolita o La guerra es la paz.* Paidós.

Beck, U. (2006). *La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad*. Fondo de Cultura económica.

Beck, U. eta Beck-Gernsheim, E. (2002). *Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences*. Sage.

Beck, Ulrich (1998*). ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*. Paidos.

Beck, U., Giddens, A. eta Lash, S. (1994). *Modernización reflexiva: Política, tradición y estética en el mundo moderno*. Alianza

Bedin, P. (2017). La crisis del universalismo: redefiniciones, propuestas y debates. *Andamios*. 12(33),273-301.

Bellamy, R. eta Castiglione, D. (1997). Building the Union: The nature of sovereignty in the political architecture of Europe. *Law and Philosophy*. 16, 421-445.

Benda, J. (1975 [1927]). *La trahison des clercs*. Grasset.

Benedicto, J. eta Morán M.L. (2015). La construcción de los imaginarios colectivos sobre jóvenes, participación y política en España. *Revista de Estudios de Juventud.* 110, 83−103.

Benitez, Isabel et al. (2018). *Soberanias*. Una propuesta contra el capitalismo. Zambra eta Balarde editorialak.

Benjamin, W. (2009). Sobre el concepto de historia. In Reyes Mate, *Medianoche en la historia*. Trota.

Beobide, I. M. (2008). Las teorías democráticas de la autodeterminación y secesión. *Revista de la Universidad de Deusto.* 56(1), 63-112.

Beran, H. (1984). A Liberal Theory of Secession. *Political Studies.* 32, 21-31.

Berasaluze, A. (2011). Dependentzia eta autonomia Gizarte Langintza: lehena, oraina eta geroa. In Berasaluze, Ainhoa eta Ovejas, Mª Rosario (Koord.). *Gizarte Langintzako IV.* *Jardunaldia: Mendekotasunetik harantz* (29-42). Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua.

Berasaluze, A. eta Ariño, M. (2014). De la supervisión educativa a la profesional. *Cuadernos de Trabajo Social* 27(1), 105-115.

Berasaluze, A. (2011). Dependentzia eta autonomia Gizarte Langintza: lehena, oraina eta geroa. in A. Berasaluze, eta Mª R. Ovejas, (Koord.). (2011) *Gizarte Langintzako IV. Jardunaldia: Mendekotasunetik harantz*, 29-42. Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua.

Berditchevskaia, A. eta Baeck, P. (2020). *The future of minds and machines: How artificial intelligence can enhance collective intelligence.* NESTA.

Bergantiños, N. eta Ibarra, P. (Koord.) (2018). *Respuestas y propuestas de regeneración frente a la crisis de la democracia*. Tecnos.

Bhavnani, K. (2014). *Talking Politics: A Psychological Framing of Views from Youth in Britain*. Cambridge University Press.

Bherer, L.; Gauthier, M. eta Simard, L. (2017). *The Professionalization of Public Participation,* Routledge.

Bidaseca, K. (2011). Mujeres blancas buscando salvar a mujeres color café: desigualdad, colonialismo jurídico y feminismo postcolonial. *Andamio*s. 8 (17), 61-89

Bigo, D.; Isin, E. eta Ruppert, E. (2019). *Data Politics*. Routledge.

Bilge, S. (2010a). Recent feminist outlooks on intersectionality. *Diogenes.* 57 (1), 58-72

Billig, M. (2014). *Nacionalismo Banal*. Capitán Swing

Blanco, I. eta Subirats, J. (2012). Políticas urbanas en España: dinámicas de transformación y retos ante la crisis. Geopolítica(s) 3(1), 15-33.

Blanco, I.; Subirats, J. eta Gomà, R. (2018). El nuevo municipalismo: derecho a la ciudad y comunes urbanos. GAPP. *Nueva época*, *20*.

Blanco, Mª L. (2019). *Innovando en la intervención comunitaria y la gestión integrada y participada de los servicios sociales*. Ponencia presentada en la Jornada de clausura del Posgrado en gestión e innovación en servicios sociales: Gizarte Zerbitzuak: bizitzaren iraunkortasunerako berrikuntza eta kudeaketa. Gasteiz.

Blas, A. (2015). Sezesionismoa eta erabakitze eskubidearen prezioa: desanexioaren paradigma merkatze saiakera gisa. *Revista Internacional de Estudios Vascos*, 11, 256-283.

Blas, A. eta Ibarra, P. (2006). “La participación: estado de la cuestión”. *Cuadernos de Trabajo Hegoa* 39,1-44.

Bloch, E. (2007 [1959]). *El principio de esperanza*. Trotta.

Bobbio, N. (1986). *El futuro de la política*. F.C.E.

Bognetti, G. (2005). *La divisioni dei poteri. Saggio di diritto comparato*. Giuffré.

Bohórquez, J. eta Pérez, T. (2011). Tiempo y lugar de los Movimientos Sociales Transnacionales. *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada*. XIX (1), 143.

Boltanski, L. eta Chiapello, E. (2015). *El nuevo espíritu del capitalismo*. Akal.

Bonet i Martí, J. (2012). El territorio como espacio de radicalización democrática. *Athenea Digital.* 12(1), 15-28.

Bookchin, M. (2019). *La próxima revolución.* Virus.

Borchardt, K.D. (2017). *Europar Batasuneko zuzenbidearen ABC-a*. Eusko Jaurlaritza.

Borkin, S. (2019). *Platform co-operatives - solving the capital conumdrum.* NESTA.

Bornmann, L. eta Mutz, R. (2015). Growth rates of modern science: A bibliometric analysis based on the number of publications and cited references. *Journal of the Association for Information Science and Technology,* 66(11), 2215-2222.

Borón, A. (2003). *Poder, contrapoder y antipoder*. V Encuentro Sobre Globalización y Problemas del Desarrollo, La Habana, 10-18 2003ko otsaila.

Boryczko, M. (2020). Neoliberal governmentality in social work practice. An example of the Polish social security system. *European Journal of Social Work* 23, 191-202.

Bossi, U. (2019). Critical Urban Theory. In A. Orum, R., J. Bognor eta S. L.Wiley (ed.), *The Wiley-Blackwell encyclopedia of urban and regional studies*.Wiley

Bott, E. (1990)*. Familia y red social*. Taurus.

Bourdieu, P. (1966). Champ intellectuel et projet créateur. *Les Temps modernes*, 246, 865-906.

Bourdieu, P. (1991). *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Taurus Humanidades

Bourdieu, P. (1991). *El sentido práctico*. Taurus.

Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Polity Press.

Bourdieu, P. (1994). *Raisons Pratiques. Sur la théorie de l´action.* Éditions du Seuil. Gaztelaniaz: Anagrama, 1997.

Bourdieu, P. (1997). *Le neoliberalisme comme revolution conservatrice*. Erns Bloch saria jasotzean egindako diskurtsoa in *Interventions*, 1961-2001, 349-355

Bourdieu, P. (1999). Le fonctionament du champ intellectual. *Regards sociologiques*, 17/18, 5-27.

Bourdieu, P. (2000). *Poder, derecho y clases sociales*. Desclée de Brouwer.

Bourdieu, P. (2002). *Campo de poder, campo intelectual*. Montressor.

Bourdieu, P. (2013). Séminaires sur le concept de champs, 1972- 1975. *Actes de la Recherche en Sciences Sociales 2013/5.* 200, 4-37.

Bourdieu, P. (2014). *Sobre el Estado*. Anagrama.

Bourdieu, P. (2018). *Las estrategias de la reproducción social*. Siglo veintiuno

Bourdieu, P. eta Wacquant, L. (1992). *Réponses. Pour une anthropologie réflexive.* Éditions du Seuil.

Bourdieu, P. eta Wacquant, L. (1998). Sur les ruses de la raison impérialiste. *Actes de la recherche en sciences sociales*. 121, 109-118.

Bourdieu, P. eta Wacquant, Loïc (1992). *Réponses. Pour una anthropologie réflexive.* Éditions du Seuil.

Bouverne-De Bie, M., Roose. R., Coussée, F., Bradt, L. (2014): “Learning Democracy in Social Work.” in *Civic Learning, Democratic Citizenship and the Public Sphere*, ed. Biesta, Gert., Bouverne-De Bie, M., Wildemeersch, D. 43-54. Springer.

Bradbury, H.;Mirvis P.; Neilsen, E. eta Pasmore, W. (2008). Action Research at Work: Creating the Future Following the Path from Lewin. In P. Reason eta H. Bradbury (ed.). *The SAGE handbook of action research (*77-93). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Bradford, C. I. eta Linn, J. F. (ed.) (2010). *Global Governance Reform. Breaking the Stalemate*. Brookings Institution Press.

BraidottI, R. (2006). *Transposiciones. Sobre la ética nómada*. Gedisa.

Brenner, N; Peck, J. eta Theodore, N. (2010). After Neoliberalization? *Globalizations* 7(3), 327-345.

Brenner, N. (1999). Globalisation as reterritorialization: the re-scaling of urban governance in the European Union*. Urban Studies* 36( 3), 431-451.

Brenner, N. (2003a). *‘Glocalization’ as a state spatial strategy: urban entrepreurialism and the new politics of uneven development in Western Europe*. In J. Peck eta H.Yeung (ed.), *Remaking the Global Economy: Economic-geographical Perspectives* (197-216). Sage.

Brenner, N. (2003b). La formación de la ciudad global y el re-escalamiento del espacio del Estado en la Europa Occidental post-fordista. *EURE (Santiago*) 29(86),5-35.

Brenner, N. (2009a). What is critical urban theory?. *City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action* 13(2-3), 198-207.

Brenner, N. (2009b). A thousand leaves: notes on the geographies of uneven development. In R. Keil, eta R.Mahon (ed.), *Leviathan Undone? Towards a Political Economy of Scale,* (27-51). University of British Columbia Press.

Brenner, N. eta Theodore, N. (2002). *Spaces of neoliberalism: urban restructuring in western Europe and North America*. Blackwell.

Brenner, N.; Marcuse, P. eta Mayer, M. (2012). *Cities for people, not for profit. Critical urban theory and the right to the city.* Routledge.

Brenner, N.; Peck, J. eta Theodore, N. (2011). Neoliberal urbanism: cities and the rule of markets. In G. Bridge eta S. Watson (ed.) *The New Blackwell Companion to the City* (2,15-25). John Wiley & Sons Ltd

Bridle, J. (2016). Algorithmic Citizenship, Digital Statelessness. *GeoHumanities*, 2(2), 377-381.

Brown, W. (2015). *Undoing demos: Neoliberalism's Stealth Revolution.* The MIT Press.

Brown, W.(2015). *Undoing the Demos*. Zone Books.

Buchanan, A. (1991). *Secession. The morality of political divorce from Fort Sumter to Lituania and Quebec*. Westview Press.

Buchanan, A. (2003). The Quebec Secession Issue: Democracy, Minority Rights, and the Rule of Law. In S. Macedo eta A. Buchanan (ed.), *Secession and Self-Determination* (arg, 238-271). New York University Press.

Bummel, A. (2017). Toward Global Political Integration: Time for a World Parliamentary Assembly, The Federalist Debate*. Papers on Federalism in Europe and the World*, XXX(1), 44-48.

Burki, T. (2021). Equitable distribution of COVID-19 vaccines. *The Lancet Infectious Diseases,* 21(1), 33-34.

Bussemaker, J. eta Rian V. (1998). Citizenship and gender, theoretical approaches and historical legacies. *Critical Social Policy* 18(3), 277−307.

Cabeza, M. (2006). Estados de bienestar y globalización. *Historia Actual Online* (9), 47-52.

Cabnal, L. (2010). *Feminismos diversos: el feminismo comunitario*. Acsur-Las Segovias

Cabrera, L. (2004). *Political Theory of Global Justice. A Cosmopolitism Case for the World State*. Routledge,

Calame, P. (2009). *Hacia una revolución de la gobernanza. Reinventar la democracia*. LOM Ediciones

Callon, M.; Lascoumes, P. eta Barthe, Y. (2021). *Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique*. Le Seuil.

Calvo, N. (2014). *Building the Basque City: the political economy of nation-building*. Center for Basque Studies.

Calvo, T. (1986). *De los sofistas a Platón. Política y pensamiento*. Crítica.

Calzada, I. (2017a). Data Devolution in Europe. *ESADE MSc Speaker Series: Big Data & Smart Cities*.

Calzada, I. (2017b). The Techno-Politics of Data and Smart Devolution in City-Regions: Comparing Glasgow, Bristol, Barcelona, and Bilbao. *Systems,* 5(1), 18.

Calzada, I. (2017c). Metropolitan and city-regional politics in the urban age: Why does “(smart) devolution” matter? *Palgrave Communications,* 3(17094), 1-17.

Calzada, I. (2018). Algorithmic nations’: seeing like a city-regional and techno-political conceptual assemblage. *Regional Studies, Regional Science*, 5(1), 267-289.

Calzada, I. (2018b). Metropolitanising Small European Stateless City-Regionalised Nations. *Space and Polity*, 22(03), 341-360.

Calzada, I. (2018c). (Smart) Citizens from Data Providers to Decision-Makers? The Case Study of Barcelona. *Sustainability*, 10(9), 3252.

Calzada, I. (2019). Technological Sovereignty: Protecting Citizens’ Digital Rights in the AI-driven and post-GDPR Algorithmic and City-Regional European Realm. *Regions eZine,* (4).

Calzada, I. (2019b). Catalonia Rescaling Spain: Is It Feasible to Accommodate Its “Stateless Citizenship”? *Regional Science Policy & Practice*, 11(5), 805-820.

Calzada, I. (2020a). Democratising Smart Cities? Penta-Helix Multistakeholder *Social Innovation Framework. Smart Cities*, 3(4), 1145-1172.

Calzada, I. (2020b). Platform and Data Co-Operatives amidst European Pandemic Citizenship. *Sustainability*, 12(20), 8309.

Calzada, I. (2020c). Tekno-Politika/Techno-Politics.*Sarean.eus*

Calzada, I. (2020d). Gizarte Mugimenduen Rola Gizarte Berrikuntzan (GB): Euskaraldia, Panoptiko Digital Gisa. *BAT Aldizkaria* 115(2), 85-114.

Calzada, I. (2020e). Herrigintza Algoritmikoa eta Adimen Artifiziala Post COVID-19 Gizartean. *Galde*, 29.

Calzada, I. (2020f). *Euskal Nazio Algoritmikoa Sortuz: Subirautza Teknologikoa Post-COVID-19 Gizartean*. Bergara: TMLab.

Calzada, I. (2021). Data Co-operatives through Data Sovereignty. *Smart Cities* 4(3), 1158-1172.

Calzada, I. (2021). The Right to Have Digital Rights in Smart Cities. *Sustainability* 13(20), 11438.

Calzada, I. (2021). *Smart City Citizenship*. Elsevier Science Publishing Co Inc.

Calzada, I. (2022). *Emerging Digital Citizenship Regimes: Postpandemic Technopolitical Democracies*. Emerald Publishing Limited, Emerald Points Series.

Calzada, I. (2022a). Citizens’ Data Privacy in China: The State-of-the-Art of the Personal Information Protection Law (PIPL)*. Smart Cities* 5(3), 1129-1150.

Calzada, I. (2022b). *Digital Foundational Economy, WISERD Annual Conference 2022 – ‘Civil Society and Participation: Issues of Equality, Identity, and Cohesion in a Changing Social Landscape’*. 6-7 July, Swansea University.

Calzada, I. eta Almirall, E. (2020). Data Ecosystems for Protecting European Citizens’ Digital Rights. Transforming Government. People.*, Process and Policy*, 14(2), 133-147.

Calzada, I. eta Bustard, J. (2022). The Dilemmas Around Digital Citizenship in a Post-Brexit and Post-Pandemic Northern Ireland: Towards an Algorithmic Nation? *Citizenship Studies* *Special Issue ‘Digital Citizenship in the Post-Pandemic Urban Realm’*27(1).

Calzada, I.; Pérez-Batlle, M. eta Batlle-Montserrat, J. (2021). People-Centered Smart Cities: An Exploratory Action Research on the Cities’ Coalition for Digital Rights*. Journal of Urban Affairs* 43(10), 1-26.

Cammaerts, B.; Bruter M.; Banaji, S.; Harrison, S. eta Anstead, N. (2014). The Myth of Youth Apathy: Young Europeans' Critical Attitudes toward Democratic Life. *American Behavioral Scientist* 58(5), 645−664.

Caparros, N. eta Raya, E. (Koord.) (2015). *Métodos y técnicas de investigación en trabajo social.* Ciclo Grupo 5 S.L.U.

Capra, F. (2003)*. Las conexiones ocultas*. Anagrama.

Carasthasis, A. (2016). *Intersectionality: Origins, contestations, horizons*. University of Nebraska Press

Carbonero, Mº A., Caro, F., Maestre, J., Oliver, M. y Socias, C. (2012). Reconceptualizando los servicios sociales. Recuperar el trabajo social comunitario como respuesta al nuevo contexto generado por la crisis. *Documentos de Trabajo Social,* (51), 9-25.

Carens, J.H. (2000). *Culture, Citizenship and Community*. Oxford University Press.

Carmouché, B.M. (2012). *Dispelling the Myth: Assessing Political Interest Amongst British Youth Today.* University of Manchester

Carrasco. C. (2014). El cuidado como bien relacional: hacia posibles indicadores. *Rev. Papeles de relaciones ecosociales y cambio social*, n.º 128.

Casas, A. (2007). Actualidad de la revolución y poder popular, in *Reflexiones sobre el poder popular*, koord. Miguel Mazzeo, 129-144. Aires: El colectivo.

Cassese, A. (1995). *Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal.* Cambridge University Press.

Cassese, S. (1994). Lo stato pluriclasse. In M. S. Giannini. et al. (ed.*), L’unità del diritto. Massimo Severo Giannini e la teoria giuridica*. (11-50), Il Mulino.

Castells, M. (1974). *Movimientos Sociales Urbanos*. Siglo XXI.

Castells, M. (1983). *The city and the grassroots: A cross-cultural theory of urban social movements*. University of California.

Castells, M. (2009). *Comunicación y poder*. Alianza.

Castells, M. (2017). *Ruptura. La crisis de la democracia liberal*. Alianza..

Castoriadis, C. (1989). Poder, política, autonomía. *Estudios,* 18, 7-35.

Castoriadis, C. (1997). El Imaginario Social Instituyente. *Zona Erógena,* 35.

Cavallero, E. (2009). Federative Global Democray. *Metaphilosophy*, 40(1), 42-64.

Caviasca, G. M. (2007). *Poder popular, Estado y revolución in Reflexiones sobre el poder popular*, In M. Mazzeo (koord.), *Reflexiones sobre el poder popular* (37-62). El colectivo.

Caviasca, G. M. (2011). *Poder, poder popular y hegemonía*. El rio suena.

Chambers, R. (2001)*. The best of both worlds*?. A workshop Held at Cornell University.

Charmaz, K. (2005). Grounded theory in the 21st Century: Applications for advancing social justice studies. In K. Norman, Denzin eta Y. S. Lincoln(ed.), *The sage handbook of qualitative research*, (507-535). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Cheney-Lippold, J. (2011). A New Algorithmic Identity: Soft Biopolitics and the Modulation of Control. *Theory, Culture & Society*, 28(6), 164-181.

Cho, S., Williams Crenshaw, K. eta McCall, L. (2013). Toward a field of intersectionality studies: Theory, applications, and praxis. *Signs* 38(4), 785-810

Christensen, B. (2019). ``Cyber state capacity: A model of authoritarian durability, ICTs, and emerging media´´. *Government Information Quarterly*, 36(3), 460-468.

Christl, W. (2017). Corporate Surveillance in Everyday Life. How Companies Collect, Combine, Analyze, Trade, and Use Personal Data on Billions. *Cracked Labs*.

Christl, W. eta Spiekermann, S. (2016). Networks of Control: Corporate Surveillance, Digital Tracking, Big Data and Privacy. *Facultas.*

Christopher L. (1995). *The revolt of the elites and the betrayal of democracy*. Norton.

Chryssochoou, X. eta Barrett, M. (2017). Civic and Political Engagement in Youth. Findings and Prospects. *Zeitschrift Fur Psychologie* 225(4), 291−301.

Ciriza, A. (2015). Construir genealogías feministas desde el Sur: encrucijadas y tensiones. *Revista Digital De Ciencias Sociales*, 2(3), 83-104

Cities Coalition for Digital Rights (2019). Declaration of Cities Coalition for Digital Rights. *citiesfordigitalrights.org*

Claus Offe eta Schmitter, Philippe C. (1995). Las paradojas y los dilemas de la democracia liberal*. E-spacio UNED*, 5-30.

Cobo, R. (2002). Democracia paritaria y sujeto político feminista. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 36, 29-44.

Códigos Libres. (2016). *Comunalizar el poder*. Tiuna el fuerte.

Col.Lectiu Investigacio (2005). *Recerca activista i moviments socials*. El Viejo Topo.

Colectivo Ioe (1993). Investigación-Acción-Participativa. *Rev. Documentacioón Social*, 92.

Collins, P.H (2019). *Intersectionlity as Critical Social Theory*. Duke University Press

Collins, P.H. (1998). *Fighting Words. Black women and the search of justice.* University of Minnesota Press

Collins, P.H. (2000). *Black Feminist Thought: Knowledge, Conciousness and the Politics of Empowerment*. Routledge

Collins, P.H. (2017). The difference that power makes: intersectionality and participatory democracy. *Investigaciones* *Feministas.* 8(2), 19-39.

Collins, P.H. eta Bilge, S. (2016*). Intersectionlity*. Polity Press.

Colmenero, B. (2019). *A “arte de governo neoliberal”. Sujeto, poder e Estado desde o pensamento (pós)Foucaultiano*. Doktorego-tesia. Universidad de Santiago de Compostela.

Colomer, J. M. (2015*). El gobierno mundial de los expertos*. Anagrama.

Comité Invisible (2015). *A nuestros amigos*. Pepitas de calabaza.

Comité Invisible (2017)*. Ahora*. Pepitas de calabaza.

Conde, F. (2010). *Análisis sociológico del sistema de discurso*s. Centro de Investigaciones Sociológicas.

Consejo de Europa (2013). *Reference Framework of Competences for Democratic Culture.* Teacher toolkit. COE.

Cooper, R. (2005). El Estado posmoderno. *Revista Académica de Relaciones Internacionales* (1) 1-10.

Coraggio, J. L. (1987). Poder local ¿Poder popular?. *Flasco andes archivo.*

Coraggio, J.L. (2000). *Política social y economía del trabajo*. Miño y Dávila.

Coriat, B. (2000). *El taller y el robot: ensayos sobre el fordismo y la producción en masa en la era de la electrónica*. Siglo XXI.

Coriat, B. (2001*). El taller y el cronómetro*. Siglo XXI.

Cortés, A. eta Sanmartín, A. (2018). Asociacionismo migrante latinoamericano y codesarrollo. Ámbitos de participación política transnacional. *Papers* 103(4), 551-575.

Cossutta, M. (2017). La interpretación jurídica entre Estado monoclase y Estado pluriclase. *Derechos y Libertades*, 37(2), 193-206.

Cotoi, C. (2011). Neoliberalism: a Foucauldian Perspective. *International Review of Social Research*, 1 (2), 109-124.

Cox, K. (1993). The local and the global in the new urban politics: a critical review. *Environment and Planning: Society and Space* D, 11, 433-448.

Cox, R. (1981). Social forces, states and world orders: Beyond International Relations Theory. *Millenium: Journal of International Studie*s. 10(2).

Cox, R.(1987). *Production, Power and World Order*. Columbia University Press.

Craig, P. P. (2017). Transnational constitution-making: The contribution of the Venice Commission on Law and Democracy. *UC Irvine Journal of International, Transnational and Comparative Law*, 2, 57-85 orr.

Crenshaw, K. (1989). *Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics*. The University of Chicago Legal Forum 140, 139-67

Crenshaw, K. (1989). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review* 43(6), 1241-1299

Crocker, J.; Major, B eta, S. Steele (1998). Social Stigma. In T. Gilbert, S. Fiske eta G. Lindzey (ed.), *The Handbook of Social Psychology* (2,504-553). MA:McGraw-Hill.

Crossley, N. (2003). From Reproduction to Transformation: Social Movement Fields and the Radical Habitus*. Theory, Culture & Society* 20(6), 43−68.

Crouch, C. (2004*). La posdemocracia*. Taurus.

Crozier, M.; Huntington, S. P. eta Watanuki, J. (1975). *The Crisis of democracy. Report on the governability of democracies to the Trilateral Commission*. New York University Press.

Csernatoni, R. (2020). New states of emergency: normalizing techno-surveillance in the time of COVID-19. *Global Affairs*, 1-10.

Curto-López, S. (2019). Comuna El Maizal: diez años de construcción comunal. *In* L.M. Uharte, J. Martí.(Ed.), *Repensar la economía desde lo popular* (11-42). Icaria.

Dahl, R. (1999). *La democracia. Una guía para los ciudadanos*. Taurus.

Dahl, R. A. (2015 [1998]). *On Democracy*. Yale University Press.

Damasio, A. (2010). *Y el cerebro creo al hombre*. Destino.

Davis, A.(1981). *Mujeres, raza y clase*. Akal.

De Angelis, M. (2019). Revolución social y producción de lo común, in *Producir lo común, El Apantle*, 1, 95-110. Traficantes de sueños.

De Cabo Martín, C. (1986*). La crisis del Estado Social.* PPU.

De Cabo Martín, C. (1993). Teoría histórica del Estado y del Derecho Constitucional. *Alea II*. s.l. PPU.

De Certau, M. (2001). *Introducción: De las prácticas cotidianas de oposición. Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa.* Ediciones Universidad de Salamanca.

De la Peña, G. (1998). La modernidad comunitaria, in: VV. AA. *La otra mirada*. UAM.

De Lucas, J. (2007). Integración política, participación y ciudadanía: un balance. *Entelequia* 4: 271-282.

De Moor, J. (2016). Lifestyle politics and the concept of political participation. *Acta Politica* 52(2),179-197.

De Sousa, B. (2005). *Reinventar la democracia. Reinventar el Estado*. Clacso.

De Vega Alonso, E. (2012). La realidad paradójica de un mundo individual. *Indivisa. Boletín de Estudios e Investigación*, 13, 145-168.

Debord, G. (1976). *La sociedad del espectáculo*. Castellote.

Del Hoyo, I. (2019). El estigma al servicio del poder. Dominación y resistencias desde la interseccionalidad. *Feminismo/s* 33, 65-90

Del Hoyo, I. (2021). *Arquitecturas del estigma. Procesos de inducción y reproducción gubernamental del estigma adscrito al ejercicio de la prostitución*. Doktore Tesia.

Del pino, E. eta Rubio, MªJ. (2013): El estudio comparado de las trasformaciones del Estado de Binertar y las políticas sociales: definiciones, metodología y temas de investigación. In E. Del Pino y MªJ. Rubio (Ed.), *Los Estados de bienestar en la encrucijada*. (1, orr). Tecnos.

Delacroix, S. eta Lawrence, N. D. (2019). Bottom-up data Trusts: Disturbing the ‘one size fits all’ approach to data governance. *International Data Privacy Law*.

Delcker, J. eta Heikkilä, M. (2020). Germany, France launch Gaia-X platform in bid for ‘tech sovereignty’. *Politico.* (2020-6-4)

Deleuze, G. eta Guattari, F. (1985). *El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia.* Paidos.

Deleuze, G. eta GuattarI, F. (1998). *Mil mesetas*. Pretextos

Delgado eta Gutierrez (1994). *Métodos y técnicas cualitativas en la investigación en ciencias sociales*. Síntesis.

Delipetrev, B.; Tsinaraki, C. eta Kostic, U. (2020). *Historical Evolution of Artificial Intelligence*. Publications Office of the European Union.

Della Porta, D. eta Tarrow, S. (2005). Transnational processes and social activism: an introduction. In D. Della Porta eta S. Tarrow (Ed.) *Transnational protest and global activism* (1, 1-17). Rowman eta Littlefield publishers, inc.

Deutsch, K. W. (1981). *Las naciones en crisis*. F.C.E.

Dey, N.,Roy, A. eta Swamy, R. (2020). *We the people: Establishing rights and deepening democrac*y. Penguin Random House India.

Dhamoon, R. (2010). Considerations on Mainstreaming Intersectionality. *Political Research Quarterly*, 1 (64), 230-243

Dias, A. (2021). Book Review: How democracy ends, *Contexto Internacional*, 43(1), 223-225.

Digón Martín R. (2013). Plurinacionalidad y vertebración territorial del poder político en España. Una aproximación desde la teoría política. *Revista Española de Ciencia Política* 31: 101-122.

Dominguez F.J. eta Esperanza, B. (2017). “Corrientes teóricas y herramientas para el trabajo social comunitario. La importancia de la participación en la intervención comunitaria”. In *XIII Congreso Estatal y Iberoamericano de Trabajo Social, Libro de actas*, ed. Lima, Ana Isabel., Pastor, Enrique. y Verde, Carmen, 2137-2147. Aranzadi.

Dreiling, M. eta Darves, D. (2016). *Agents of Neoliberal Globalization*. Cambridge University Press.

Dunezat, X. (2017). Sexo, raza, clase y etnografía de los movimientos sociales. Herramientas para una perspectiva interseccional. *Investigaciones Feministas,* 8(1), 95−114.

Dunford, M. and Kafkalas, G. (1992). *Cities and regions in the new Europe: The global-local interplay and spatial development strategie*s. Belhaven Press.

Dunsire, A. (1990). Holistic governance. *Public Policy and Administration* 5(4), 4-19.

Dunsire, A. (1993). Manipulating social tensions: Collibration as an alternative mode of government intervention. *MPIfG Discussion Paper* 93(7). Max Planck Institute for the Study of Societies.

Durkheim, É. (2010 [1893]). *De la division du travail social: Etuder Sur L'Organisation Des* *Societes Superieures.* s.l.:Kessinger Publishing.

Dye, T. (1984). *Understanding Public Policy.* Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall

Dyer-Witheford, N., Kjosen, M. eta Steinhoff, J. (2019). *Inhuman power artificial intelligence and the future of capitalism.* Pluto Press.

EAPN. (2019). El estado de la pobreza. Seguimiento de los indicadores de la agenda UE 2030. *EUROPEAN ANTI POVERTY NETWORK.*

Echart, E. (2008). *Movimientos sociales y relaciones internacionales: La irrupción de un nuevo actor*. Catarata.

Echeverría, J. (2022). *Transhumanismo y Tecnologías de Mejoramiento Human*o. Heúresis.

Echeverría, Javier (2000). *Los Señores del Aire: Telépolis y el Tercer Entorno.* Destino.

Ehrenreich, B.(2018). *Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo.* Turner.

Elias, N. (1994). *Conocimiento y poder*. La Piqueta.

Ellis, A. (2018). *Research Report “Administration of Referendums”.* A Comparative Study of Independence Referendums, National Research Institute.

Elorrieta, J. (2012). Sindicalismo combativo (ELA 2012 : crecer desde el contrapoder). Lan harremanak: *Revista de relaciones laborales*, 27, 91-124.

Engels, F. eta Marx, K. (1973). Feuerbach. Oposición entre las concepciones materialista e idealista. In K. Marx eta F. Engels  *Obras escogidas,* (1, 11-81). Progreso.

Entzinger, H. (1999). ‘Immigrants’ political and social participation in the integration process. In Council of Europe *Political and social participation of immigrants through consultative bodies*, 9-40. Council of Europe Publishing.

Errejón, I. (2015). La construcción de un sujeto popular. *Teknokultura*, 12(1), 39-53.

Escalante, A. (2013). *Pasado y futuro de las vecindades vitoriana*s. Egin Ayllu.

Escartín, J. (2012). Indaga, crea y construye: Participación ciudadana y Trabajo Social Comunitario. *Servicios Sociales y política social*, (91), 41-54.

Escobar, A.(2012). *Una minga por el para el postdesarrollo*. Desde Abajo.

Esping-Andersen, G.(1993). *Los tres mundos del Estado de Bienestar*. Institució Alfons el Magnanim.

Esposito, R. (2003). *Communitas*. Amorrortu.

Esteban Galarza, M.L.; Hernández García J.M. eta Imaz Martínez, E. (2017). Equality and gender amongst Basque people: A crossroads of continuities and ruptures. *Athenea Digital* 7(2), 31−55.

Eusko Jaurlaritza (2018). *Estadística de Servicios Sociales y Acción social*. Gasteiz. (on line)

Eusko Jaurlaritza (2016). *Plan estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco*. Gasteiz. (on line)

Expósito, M. (2007). La autonomía del conocimiento vivo en la universidad-metrópolis. *Universidad nomada*.

Fabbri, L. (2013). *Apuntes sobre feminismos y construcción del poder popular*. Puño y letra.

Fainstein, S. (2011). *The Just City*. Cornell University Press.

Fals Borda *et al*. (1993). Investigación-Acción-Participativa. *Documentación Social*, 92.

Fals Borda eta Brandao, R.(1986). *Investigación participativa*. Instituto del Hombre.

Fanon, F (1999*). Los condenados de la tierra*. Txalaparta.

Fantova, F. (2008). Sistemas públicos de servicios sociales: nuevos derechos, nuevas respuestas. *Cuadernos Deusto de Derechos Humanos,* Deustuko Unibertsitatea.

Fantova, F. (2014). *Diseño de políticas sociales: Fundamentos, estructura y propuestas*. CCS.

Fantova, F. (2017). El objeto de los Servicios Sociales. *Fantova.net.*  http://fantova.net/?p=1949 . Accessed 10 June 2020.

Fantova, F. (2020). Tindran futur els nostres serveis socials després de la pandèmia del Covid-19?. *Revista Barcelona Societat,* (26), 10-15. https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/revista/revista-barcelona-societat-26-cat.pdf.

Fantova, F. (2020/04/28). *¿Un modelo de bienestar más comunitario?* [Bideo artxiboa] https://www.youtube.com/watch?time\_continue=10&v=nYpYkI07b2I&feature=emb\_title Accessed 28 April 2020.

Farber, S. (2014). Reflexiones sobre la política prefigurativa. *Nueva Sociedad*, 251.

Farrugia, D. (2009). Exploring stigma: medical knowledge and the stigmatization of parents of children diagnosed with autism spectrum disorder. *Sociology of Health and Illness*, 31(7), 1011-1027

Faulks, K. (1998*). Citizenship in Modern Britain*. Edinburg University Press.

Fazzi, Th. eta Mitchell, W.,(2018). *Sovranità o barbarie. Il ritorno della questione nazionale*. Meltemi.

Federici, S. (2010). *Caliban y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y acumulación Originari*a. Traficantes De Sueños.

Federici, S. (2019). *Mundua berriz liluratuz. Feminismoa eta komunen politika*. Katakrak.

Fernadez, B. eta Cano, E. (2018). Capital social y redes políticas de las asociaciones de inmigrantes en Galicia*. Papers* 103(4), 625-649.

Fernández García, T., De Lorenzo, R. eta Vázquez, O. (2012). *Diccionario de Trabajo Social*. Alianza.

Fernández-Buey, F. (2014). *Filosofar desde abajo*. La Catarata.

Fernández, H. V. (2009). Transhumanismo, libertad e identidad humana. Thémata. *Revista de Filosofía*, (41). Lotura hemen:

Fernández, J. (Koord.). (2015). *Cuando el pueblo se organiza*. Cisma.

Ferret, J. (2014). Young radical nationalists: Prisoners of their own myth? The case of the Kale Borroka in the Spanish Basque Country. *Current Sociology* 62(7): 1017−1035. DOI : 10.1177/0011392114549892

Fia, T. (2021). An Alternative to Data Ownership: Managing Access to Non-Personal Data through the Commons. *Global Jurist,* 21(1), 181-210.

Filibi, I. (2022). Europar integrazioa eta supranazionalitatea. *Auñamendi Entziklopedia (on line)*.

Flores Paredes, J. eta Nieto Solís, J.A. (2013). Políticas sociales ante la crisis: Una comparación entre la UE y Latinoamérica. *Revista de Economía Mundial* (on line), 36, 211-237.

Floridi, L. (2020). The Fight for Digital Sovereignty: What It Is, and Why It Matters, Especially for the EU. *Philosophy & Technology*, 33(3), 369-378.

FOESSA. (2019). VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. <https://www.foessa.es/viii-informe/>.

Font, J. (1997). *Civil Society Reinventing Metropolitan Administration: recent Iberian and Latin American experiences.* IV Table Ronde de l’Institut International des Sciences Administratives, Québec.

Foran, J.; Gray, S. eta Grosse, C. (2017). Not yet the end of the world: Political cultures of opposition and creation in the global youth climate justice movement. Interface: *A journal for and about social movements.* 9 (2), 353-379.

Forbrig, J. (2005). Introduction: Democratic politics, legitimacy and youth participation. In J. Forbrig *(*ed.) *Revisiting youth political participation: Challenges for research and democratic practice in Europe*,(7-19). Council of Europe.

Foucault, M. (1979). *Microfísica del poder*. La piqueta.

Foucault, M. (2001). *Society must be defended. Lectures at the Collège de Franc*e 1975-1976. Picador

Foucault, M. (2006). *Seguridad, Territorio, Población. Curso en el Collège de France* (1977-1978): Fondo de Cultura Económica.

Foucault, M. (2008). *The birth of Biopolitics. Lectures at the Collège de France* (1978-1979). Palgrave McMillan.

Foucault, M. (2019). *Historia de la sexualidad liburukiaI: La voluntad del saber.* Siglo XXI Editores

Foucault, M. (1992). *Poder – Cuerpo. Microfísica del poder*: La piqueta

Foucault, M. (2018). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión.* SigloXXI

Foundational Economy Collective (2020). What Comes after the Pandemic? A Ten-Point Platform for Foundational Renewal. (online). *Foundational economy*.

Fox Keller, E. (1991). *Reflexiones sobre género y ciencia.* Alfons el Magnanim.

Fox Kéller, E. (1994). La paradoja de la subjetividad científica, in D. Fried Schnitman, *Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad*. Paidós.

Franquesa, J. (2007). Vaciar y llenar, o la lógica espacial de la neoliberalización*. Reis*, 118, 123-150.

Fraser, N. (2013). A Triple movement?: Parsing the politics of crisis after Polanyi*. New Left review,* 81(81), 119-132.

Fraser, N. eta Jaeggi, R. (2019). *Capitalismo. Una controversia desde la Teoría Crítica.* Morata.

Frazer, H. (2011). *The Interdependency of Democracy and Social Cohesion: Strengthtening representation and democratic participation through public dialogue and civic engagement*. Council of Europe.

Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI.

Freire, P. (1975). *La acción cultural para la libertad y otros escritos.* Tierra Nueva.

Freire, P. eta Shor, I. (2008). *Miedo y osadía. La cotidianeidad del profesor*. Ed. CREC e Instituto Paulo Freire España.

Fukuyama, F. (1989). “The end of history?”. *The National Interest,* 16, 3-18.

Fukuyama, F. (1992). *The end of history and the last man.* The Free Press.

Fukuyama, F. (2017). The man who declared the ‘end of history’ now fearful of the very fate of liberal democracy, *National Post* (2017-02-09).

Furlong, A. eta Cartmel, F. (2007). *Young People and Social Change. New Perspectives*. Open University Press.

Furlong, A., Cartmel F. eta Biggart, A. (2006). Choice Biographies and Transitional Linearity: Re-conceptualising modern youth transitions. *Papers. Revista de Sociología.* 79, 225−239.

Gabriel Sabaté, A. (2018). De la recuperación de las soberanías y la República feminista.. In M. Rodó de Zarate; M. Jorba; M. Foradada; eta A. Batlle (ed.), *Tierra de Nadie. Perspectivas feministas sobre la independencia*, 287-293. Pollen edicions / Gatamaula.

Galtung, J. (2004). *Transcender y transformar*. Quimera Ed.

Ganuza, E. (2010). Les origines des budgets participatifs in M.H. Baqué eta Y. Sintomer (ed.). *La démocratie participative inachevée: Genèse, adaptations et diffusions,* 23-42. Yves Michel.

Ganuza, E. eta Fernández M. (2012). El giro participativo de la administración. *Cuadernos de trabajo social*, 25(2), 333-343.

Garcés, M. (2002). *Analizando nuestras prácticas de construcción de poder popular*.Educación y Comunicaciones, El Canelo de Nos (Enero 2002)

García de Enterría, E. (1994). *La lengua de los derechos. La formación del derecho público europeo tras la Revolución Francesa*. Alianza.

García Linera, A. (2016). *Democracia Estado Revolución*. Antologia de textos

García Segura, C. (1993). La evolución del concepto de actor en la Teoría de las Relaciones Internacionales. *Papers Revista de Sociología.* 41, 13-31.

García-Espín, P. eta Jimenez, M. (2017). Los procesos participativos como potenciadores de la democracia. Explorando los efectos, mecanismos y evidencias en la sociedad-civil. *Revista de Estudios Políticos* 177, 113-146.

García-Huidoro, J. (2020). *La comunidad. La palabra que falta.* Tirant lo Blanch.

Gauthier, D. (1994). Breaking Up: An Essay on Secession. *Canadian Journal of Philosophy* 24(3), 357-371.

Gaxie, D. (1978). *Le cens caché: inégalités culturelles et ségrégation politique*. Seuil.

Gazteen Euskal Behatokia. (2020). *Gazteen Argazkiak*, 23. Eusko Jaurlaritza.

Gekker, A., & Hind, S. (2019). Infrastructural surveillance. *New Media & Society*, 22 (8), 1414-1436.

Gergen, K. J. (1999). *An invitation to social construction*. Sage.

Gergen, K.J. (1985). The social constructionist movement in modern psychology. *American Psychologist* 40(3), 266-275.

Gianinni, M. S (1986). *Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche*. Il Mulino.

Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-identity. Self and Society in the Late Modern Age.* Polity Press.

Gil de San Vicente, I. (2008). El movimiento popular contra la crisis capitalista. *Abertzalekomunista.net*

Gill, G., Angosto-Fernandez L. F. (2018). Simbolism and Politics. *Politics, Religion and Ideology*, 19, 429-433.

Gill, S. (2003). *Power and Resistance in the New World Order.* Palgrave.

Glaser, B. eta Strauss, A. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: strategies for cualitative research*. Aldine.

Godenau, D., Rinken, S., Martínez de Lizarrondo, A. eta Moreno, G. (2014). *La integración de los inmigrantes en España: una propuesta de medición a escala regional*. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Goffman, E. (2012 [2006]). *Estigma: La identidad deteriorada*. Amorrortu

Goggin, G., Vromen, A., Weatherall, K., Martin, F., & Sunman, L. (2019). Data and digital rights: recent Australian developments, *Internet Policy Review*, 8(1), 1-19.

Goikoetxea, J. (2013). Nationalism and democracy in the Basque Country (1979–2012). *Ethnopolitics*, 12(3), 268–289.

Goikoetxea, J. (2014). Nation and democracy building in contemporary Europe: the reproduction of the Basque demos. *Nationalities Papers* 42(1), 145–164.

Goikoetxea, J. (2017). *Privatizing Democracy : global capitalism european politics and basque territories*. Peter Lang.

Goikoetxea, J. (2018). *Demokraziaren pribatizazioa*. Elkar

Goikoetxea, J. (2021). *Estallidos*. Ed.Bellaterra

Goikoetxea, J., Rodriguez, Z., Garai, E., eta Etxeberria, L. (2020). *Euskal demokrazia patriarkala*. Elkar.

Gómez Villar, A. (2011). El trabajador precario y la construcción del precariado como sujeto de cambio. *Astrolabio: revista internacional de filosofia,* 11, 209-217.

Gonnet, J. P. (2020). La legitimación política como problema estructural en el capitalismo actual. Hacia una revisión de las hipótesis habermasianas, *Revista Encuentros* 18(3), 24-35.

Gonzalez Casanova, P. (2004). *Las nuevas ciencias y las humanidades*. Anthropos.

González Ferrer, A. eta Morales L. (2013). Do citizenship regimes shape political incorporation? Evidence form four European cities*. European Political Science* 12 (4), 455-466.

González García, R., Cortina I Oriol, M., eta Aguilera, T. (2019). Movimientos de okupación y políticas públicas urbanas: los casos de Madrid, Barcelona y Bilbao*. Revista Especializada en Investigación Jurídica*, 1, 8-38.

González, A. (2011). Cultura política y participación en España*. Studia politicae* 24, 5-24

González, L., eta Rodríguez, A. (2020). El trabajo en red colaborativo: desafíos y posibilidades. *Cuadernos de Trabajo Social* 33(1), 141-151.

González, Y. (2014). Los procesos de integración de personas inmigrantes: límites y nuevas aportaciones para un estudio más integral. *Athenea Digital* 14 (1), 195-220

Goodhart, D. (2018). *The road to somewhere: The new tribes shaping British politics*. Penguin.

Goodliffe, G. (2016). From political fringe to political mainstream: the Front National and the 2014 Municipal Elections in France, *French Politics, Culture & Society* 34(3), 126-147.

Gordillo, L. (2013). La garantía de los derechos sociales en un contexto de crisis y políticas de austeridad. *Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas* (8) 77-90.

Gordon, H.R. eta Taft, J.K. (2011). Rethinking Youth Political Socialization: Teenage Activists Talk Back*. Youth & Society* 43(4), 1499−1527.

Gorski, P. (2010). Civil Religion Today. s.l.:Association of Religion Data Archives Guiding Paper Series.

Gould Carol, C. (2014). *Interactive Democracy. The Social Roots of Global Justice*. Cambridge University press

Gozzo, S. eta Sampugnaro, R. (2016). What Happens? Changes in European Youth Participation. *Partecipazione e Conflitto* 9(3), 748−776.

Gramsci, A. (1970). *Introducción a la filosofía de la praxis*. Península.

Gramsci, A. (1975 [1929-1935]) . *Quaderni del carcere*. Einaudi. Gaztelaniaz, 1981 eta euskaraz, 2021.

Gramsci, A. (2011). *Los intelectuales y la organización de la cultura*. Nueva Visión.

Grande, E. (2015). Transformations of democracy in a globalizing world, in: V. Schneider eta B. Eberlein (ed). *Complex democracy: Varieties, crises, and transformations,* 219-230. Springer.

Granovetter, M.S. (2000). La fuerza de los vínculos débiles. *Rev. Política y Sociedad*, 33. Univ. Complutense de Madrid

Grosfoguel, R. (2003). Cambios conceptuales desde la perspectiva del sistema-mundo. Del cepalismo al neoliberalismo*. Nueva sociedad*. 183, 151-166.

Guattari, F. (1976). *Psicoanálisis y transversalidad*. Siglo XXI.

Guattari, F. (1990). *Las tres ecologías*. Pre-Textos.

Guattari, F., Rolnik, S. (2005). *Micropolítica. Cartografías del deseo.* Traficantes de sueños.

Guerrero, N. (2014). Algunas reflexiones sobre el concepto<< soberanía>>. Aportes para el debate de política exterior en Chile. *Estrategia, Seguridad y Defensa*, (3), 189-2014.

Guibernau, M. (1996*). Nationalisms. The Nation-State and Nationalism in the Twentieth Century*. Polity Press.

Guilluy, C. (2019). *No society: el fin de la clase media occidental*. Taurus.

Guilluy, C. (2020). *Twilight of the elites: Prosperity, the periphery, and the future of France*. Yale University.

Guiraldes, P. (2016). Barrios cerrados: pasado, presente y futuro. *Locally,* 92 (2016-08-24)

Gutiérrez Aguilar, R. (2017). *Horizontes comunitario-populares. Producción de lo común más allá de las políticas estado-céntricas*. Traficantes de sueños.

Gutiérrez, R. eta Salazar, H. (2019). Reproducción comunitaria de la vida. In Askoren Artean, *Producir lo común*, *El Apantle*, 21-44. Traficantes de sueños.

Guzmán, M. eta Pérez, A.R. (2005). Las Epistemologías Feministas y la Teoría de Género. *Cinta moebio*, 22, 112-126

Häberle, P. (2007). *El Estado Constitucional*. Universidad Autónoma de México.

Habermas, J. (1973). What does a crisis mean today? Legitimation problems in late capitalism. *Social Research* 40(4), 643-667.

Habermas, J. (1976). *Legitimation crisis*. Heinemann.

Habermas, J. (2012). *La Constitución de Europa*. Trotta.

Hall, T. eta Williamson, H. (1999). *Citizenship and Community.* Youth Work Press.

Hall, T. y Hubbard, P. (1996). The entrepreneurial city: new urban politics, new urban geographies?. *Progress in Human Geography* 20(2), 153-174.

Hancock, A.M. (2016). *Intersectionality. an intellectual history*. Oxford University Press

Hand, D. J. (2020*). Dark Data*. Princeton University Press.

Haraway, D. (1991). *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza*. Ediciones Cátedra.

Haraway, D. eta Segarra, M. (2020). *El mundo que necesitamos*. Icaria.

Harding, S. (1993). Rethinking Standpoint Epistemology: What Is Strong Objectivity?*The Centennial Review,* 36(3), 437-470

Hardt, M. eta Negri, A. (2002). *Imperio*. Paidos

Harmes, A. (2006). Neoliberalism and multilevel governance. *Review of International Political Economy* 13(5), 725-749.

Harnecker, M. (2017). *Planificando desde abajo*. El Viejo Topo.

Harris, A. (2001). Dodging and Weaving: Young women countering stories of youth and citizenship. *International Journal of Critical Psycholog*y 4(2), 183−199.

Harris, A., Wyn, J. eta Younes, S. (2010). Beyond Apathetic or Activist Youth. “Ordinary” Young People and Contemporary Forms of Participation. *Young* 18(1), 9−32.

Harris, J. (2015). “Globalization, technology and the transnational capitalist class*”. Foresight* 17(2), 194-207.

Harvey, D. (1989). From managerialism to entrepreneurialism: the transformation of urban governance in late capitalism. *Geografiska Annaler* 71b (1), 3-17.

Harvey, D. (2003). *The New imperialism*. Oxford University Press.

Harvey, D. (2005). *Espacios de esperanza*. Akal.

Harvey, D. (2006). *Spaces of Global Capitalism. A Theory of Uneven Geographic Development*. Verso.

Harvey, D. (2012). *El enigma del capital y las crisis del capitalismo*. Akal.

Harvey, D. (2014). *Diecisiete contradicciones del capital y el fin del neorliberalismo*. Traficantes de Sueños.

Held, D. (1997). *La democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita*. Paidós.

Held, D. (2005). *Un pacto global*. Taurus.

Held, D. (2012). *Cosmopolitismo. Ideales y Realidades.* Alianza Ensayo.

Helfrich, S eta Bollier, D. (2020). *Libres, dignos, vivos. El poder subversivo de los comunes*. Icaria.

Helleiner, E. (1999). Denationalising money?. Economic liberalism and the national question in currency affairs. in E. Gilbert eta E. Helleiner (ed*.). Nation States and money, the past, present and future of national currencies,* 13 et seq. Routledge.

Henderson, H. (1989). “*Una guía para montar el tigre del cambio*”, en Lovelock et al. Gaia. Kairós

Hendriks, C.M. eta Carson, L. (2008). Can the market help the forum? Negotiating the commercialization of deliberative democracy. *Policy Science, 41*, 293-313.

Hermet, G. (2008*). El invierno de la democracia. Auge y decadencia del gobierno del pueblo*. Los libros del Lince.

Hernández-Echegaray, A. (2019). Reflexiones acerca de las oportunidades y dificultades de la fundamentación teórica y metodológica en el Trabajo Social. *Revista de Treball Social,* 215, 13-31.

Hernández, J. (2009). *Trabajo Social Comunitario en la sociedad individualizada*. Nau llibres.

Herrero, Y. et al. (2019). *La vida en el centro*. Libros en acción.

Herrien Nazioarteko Biltzarra (2019). *Carta de la Asamblea Internacional de los Pueblos a los militantes y activistas sociales y políticos del mundo*. Caracas.

Hibou, B. (2012). *La bureacratisation du monde à’ l’ére néoliberale*. La découvérte.

Hinshaw, S.P. (2009). *The Mark of Shame: Stigma of Mental Illness and an Agenda for Change*. Oxford University Press

Hinsley, F. H. (1972*). El concepto de soberanía*. Labor.

Hintz, A., Dencik, L., eta Wahl-Jorgensen, K. (2017). Digital citizenship and surveillance society. *International journal of Communications,* 11, 731-739.

HNBren Nazioarteko Idazkaritza Operatiboa (2018). *Documentos básicos.* Cuaderno zkia1. São Paulo.

HNBren Nazioarteko Idazkaritza Operatiboa (2019). *Plataforma. Cartilla para discusión*. São Paulo.

Hobbs, C. (2020). *Europe’s Digital Sovereignty: From Rulemaker to Superpower in the Age of US-China Rivalry*.Europe Council of Foreign Relations

Hoffmann-Riem, W. (2014). The Venice Commission of the Council of Europe – Standards and impact*, European Journal of International Law* 25(2), 579-597.

Holloway, J. (211). *Agritar el capitalismo*. El Viejo Topo.

Hooghe, M. (2014). Defining political participation: How to pinpoint an elusive target. *Acta Politica* 49(3), 338-341.

Hoogwood, B. eta Gunn, L. (1984). Policy Analysis: *The* *Dangers of Over Sophistication. Public Administration*, 54, 409-424.

Hosch-Dayican, B. (2014). Online political activities as emerging forms of political participation: How do they in the conceptual map?. *Acta Politica* 49(3), 342-346.

Hüller, T. (2010). Playground or Democratisation? New Participatory Procedures at the European Commission. *Swiss Political Science Review,* 16 (1), 77-107.

Hummel, P., Braun, M., Tretter, M., eta Dabrock, P. (2021). Data sovereignty: A review. *Big Data & Society,* 8(1), 1-17.

Hustinx, L. , Meijs, L., Handy, F., Cnaan, R. (2012). Monitorial Citizens or Civic Omnivores? Repertoires of Civic Participation Among University Students*, Youth & Society* 44(1), 95-117.

Hyman, R. (2007). How can trade unions act strategically? *Transfer* , 13 (2), 193-210.

Iancu, B. (2019). Quod licet Jovi non licet bovi?: The Venice Commission as norm entrepreneur, *Hague Journal on the Rule of Law* 11,189-221.

Ibáñéz, J. (1988). Cuantitativo/cualitativo, in Reyes, R.(ed.), *Terminología Científico-Social*. Anthropos.

Ibáñez, J. (1994). *Por una sociología de la vida cotidiana*. Siglo XXI.

Ibáñez, J. (2000). Como se realiza una investigación mediante grupos de discusión. In , M. García, J. Ibáñez eta F. Ávila. *El análisis de la realidad social. Métodos y Técnicas de investigación*, 418-434. Alianza Editorial.

Ibañez, J. (2015). Poder y legitimidad en la gobernanza del interés público global. In N. Bouza eta beste batzuk (zuz.), *La gobernanza del interés público global,* 101-119. Tecnos.

Ibáñez, J.(1990). *Nuevos avances en investigación social*. Cuadernos A.

Ibáñez, J. (1986*). Perspectivas de la investigación social: el diseño en las tres perspectivas. El análisis de la realizad social. Métodos y Técnicas de Investigación*. Alianza Universidad.

Ibáñez, T.(2003). La construcción social del socioconstructivismo: retrospectiva y perspectivas, en *Política y Sociedad*, 40. UCM.

Ibarra, P. (2011). *Democracia relacional*. Ikasketa Politiko

Ibarra, P., Martí, S. eta Gomá, R. (2002). *Creadores de democracia.* Icaria.

Iglesias Fernández, J. (2017). *Explotación y transformación. Análisis crítico del capitaismo yde sus alternativas en el siglo XXI.* Baladre.

Illich, I.(1975). *Némesis médica*. Barral Editores.

Illich,I. (1975). *La sociedad desescolarizada*. Barral.

Innerarity, D. (2020). *Una teoría de la democracia compleja. Gobernar en el siglo XXI*. Galaxia Gutenberg.

Intermón-Oxfam (2016). Una economía al servicio del 1%. *Informe de Intermón-Oxfam 210*.

International Federation of Social Workers (2018*). Global social work statement of ethical principles*.

Inza-Bartolome, A. (2015). La inversión social como respuesta a los Nuevos Riesgos Sociales*. Revista Mexicana de Sociología*. 77(3), 385-406.

Iraola, I. (2014). Abertzaletasunaren bilakaera espainiar immigrazioarekiko: erreakziotik integraziora. *Uztaro: giza eta gizarte-zientzien aldizkaria*, 90, 99-119. ISSN (1130-5738). UEU.

Isin, E.F. (2009). Citizenship in flux: The figure of the activist citizen. *Subjectivity* 29, 367−388.

Isin, E.F. (2017). Performative Citizenship. In A. Sachar, R. Bauböch, I. Bloemraad eta M. Vink (ed.), *The Oxford Handboobk of Citizenship*. 500−523. Oxford University Press.

Isin, E.F. (2009). Citizenship in flux. The figure of the activist citizen. *Subjectivity*, 29, 367-388.

Jacobs, J. (2013). *Muerte y vida de las grandes ciudades*. Capitán Swing.

Jacques, D. (2001). *On Cosmopolitanism and Forgiveness.* Thinking in Action

Jameson, F. (1989). *Documentos de cultura, documentos de barbarie*. Visor.

Janoschka, M., eta Mota, F. (2018). *De la protesta a la propuesta. Un diagnóstico sobre los Ayuntamientos del Cambio*. Working document: Contested Cities.

Janssen, M., Hartog, M., Matheus, R., Yi Ding, A. eta Kuk, G. (2020). Will Algorithms Blind People? The Effect of Explainable AI and Decision-Makers’ Experience on AI-supported Decision-Making in Government. Social Science *Computer Review* 40(2), 478-493

Jara, O. (1998). *Para sistematizar experiencias*. Alforja.

Jessop, B. (1982). *The Capitalist State: Marxist Theories and Methods.* Martin Robertson

Jessop, B. (1990). *State Theory: Putting the Capitalist State in its Place*. Polity Press.

Jessop, B. (1993). La transizione al postfordismo e il welfare state keynesiano. In M. Ferrera (ed.). *Stato sociale e mercato. Il welfare state europeo sopra viverci alla globalizazione della economia?* Torino.

Jessop, B. (1994). Post-Fordism and the state. In Ash, A. (ed.) *Post-Fordism: A Reader*, 251-279. Blackwell.

Jessop, B. (1996). Interpretive Sociology and the Dialectic of Structure and Agency: reflections on Holmowood and Stewart’s Explanation and Social Theory. *Theory, Culture and Society,* 13 (1), 119-128.

Jessop, B. (1997). The entrepreneurial city: re-imaging localities, redesigning economic governance, or restructuring capital?. In N. Jewson eta S. MacGregor (ed.). *Realising Cities: New Spatial Divisions and Social* *Transformation,* 28-41. Routledge.

Jessop, B. (2000). The crisis of the national spatio-temporal fix and the ecological dominance of globalizing capitalism. *International Journal of Urban and Regional Studies,* 24(2), 323-360.

Jessop, B. (2008 [2002]). *The future of the capitalist state*. Polity Press.

Jessop, B. (2009). Avoiding traps, rescaling states, governing Europe. In K. Roger eta R. Mahon. *Leviathan undone? towards a political economy of scale*, 27-51. University of British Columbia Press.

Jessop, B. (2016). *The State: past, present, future*. Polity Press.

Jessop, B., Peck, J., eta Tickell, A., (1999). Retooling the machine: state restructuring, uneven development, and urban politics. In A.E.G. Jonas eta D. Wilson (ed). *The urban growth machine: critical perspectives two decades later*, 141-159. State University of New York Press.

Jessop, Bob (2002). *The furute of the Capitalist State*. Polity Press

Jones, M. eta Ward, K. (2002). Excaving the Logic of British Urban Policy: Neoliberalism as the ‘Crisis of Crisis-Management’. *Antipode* 34(3), 473-494.

Joseph, J. (2014). Combining hegemony and governmentality to explain global governance. *Spectrum: Journal of Global Studies*, 6 (1), 1-15.

Juaristi, P. (2003). *Gizarte Ikerketarako Teknikak. Teoria eta Adibideak.* UPV/EHU.

Juliano, D. (1992). *El juego de las astucias*. Horas y horas.

Juvenal (2007). *Satiras, X, 81 bertsoa*.

Kaiero, A. (1991). Implantación y perfil de los sindicatos en Euskadi. *RIEV,* 36(1), 261-300.

Kaiero, A. (1999). Sindicatos vascos y marco vasco de relaciones laborales. *RIEV*, 44(1), 89-116.

Keane, J. (2008). *La sociedad civil global y el gobierno del mundo.* Editorial Hacer.

Keane, J. (2009*). Life and death of democracy*. Simon & Schuster.

Keane, J. (2018). *Vida y muerte de la democracia*. Fondo de Cultura Económica.

Keating, M. (2015). The Scottish independence referendum and after. *Revista d’Estudis Autonòmics i Federals*, 21, 73-98.

Keohane, R.O. (2003). Global Governance and Democratic Accountability. In D. Held eta M. Koenig-Archibugi (ed.), *Taming Globalization: Frontiers of Governance,* 130-159. Polity Press, Cambridge (UK).

Kisnerman, N. (1998). *Pensar el trabajo social*. Lumen.

Kitchin, R. (2020). Civil liberties or public health, or civil liberties and public health? Using surveillance technologies to tackle the spread of COVID-19*. Space and Polity*, 1-20.

Knapp, M. eta Jongerden, J. (2014). Communal Democracy: The Social Contract and Confederalism in Rojava. *Comparative Islamic Studies*, 10(1), 87-109.

Kohler-Koch, B. (2007). The organization of interests and democracy in the European Union. in K.K. Beate eta B. Rittberger. (ed.), *Debating the Democratic Legitimacy of the European Union*. Rowman & Littlefield Publishers.

Köhler, B. eta Wissen, M. (2003). Glocalizing protest: urban conflicts and the global social movements. *International Journal of Urban and Regional Research* 27(4), 942-951.

Kortabarria, G. (2015). *Guzak horrela (ere) izan ziren.* Pamiela.

Kostka, G. (2019). China’s social credit systems and public opinion: Explaining high levels of approval. *New Media & Society*, 21(7), 1565-1593.

Krauss, A. (2016). The scientific limits of understanding the (potential) relationship between complex social phenomena: the case of democracy and inequality, *Journal of Economic Methodology* 23(1), 97-109.

Kristeva, J. (1991). *Extranjeros para nosotros mismos*. Plaza y Janés,

Kropotkin, P. (1978). *Campos, fabricas, talleres*. Júcar.

Kurlantzick, J. (2013*). Democracy in retreat: the Revolt of the Middle Class and the Worldwide Decline of Representative Government.* Yale University Press.

Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Right*s. Clarendom Press.

Kyroglou, G. eta Henn, M. (2017). Political Consumerism as a Neoliberal Response to Youth Political Disengagement. *Societies* 7(34), 1-16.

Laclau, E. (2005). *La razón populista*. Fondo de Cultura Económica.

Laclau, E. eta Mouffe, C. (1985). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics.* Verso.

Lacomba, J. eta Aboussi, M. (2017). La inmigración y su contribución a la sociedad civil española y el desarrollo. *Tiempo de Paz* 127, 106-118.

Lafont, C. (2010). Accountability and global governance: challenging the state-centric conception of human righs, *Ethics & Global Politics*, 3(3), 193-215.

Lainfoaldesnudo (2011). Voces contra la Globalizacion. Otro mundo es posible - 1 - Los amos del mundo .*YOUTUBE*

Lamo de Espinosa, E. (2015). ¿Sociología reflexiva? No, sociedad reflexiva. Las tres precondiciones del pensar sociológico. *Acta Sociológica,* 67, 51-83.

Lans, A. (2018). *Una Clínica Esquizoanalítica. Imaginante.* Ed. Argentina

Lapassade, G. (1968). Marxisme ou socianalyse. *L’Homme et la Société,* 10.

Lapassade, G., Loureau, R., Castoriadis, C., Hess, R. eta Guattari, F. (2011). Análisis Institucional: resumen general. *Serialdelay (online)*

Laraña, E. (1999). *La construcción de los movimientos sociales.* Alianza.

Larrinaga, A. eta Amurrio, M. (2017). Movimientos sociales, participación y dominación. In J. Martínez-Palacios (ed) *Participar desde los feminismos. Ausencias, expulsiones y resistencias*, 145−172. Icaria.

Larrinaga, A. eta Amurrio, M. (2022). Legacy and Rupture. The political learning of young left-wing Basque nationalists in the post-ETA period. *Young* (prentsan).

Larrinaga, A., Iraola, I., Odriozola, O., Amurrio, M., Zabalo, J., eta Epelde, M. (2021). Oraingo gazteak axolagabe? Gazteen eta politikaren arteko harremanak aztergai. *Jakin* 243, 11−65.

Larrinaga, A., Zabalo, J., Epelde, M., Iraola, I., Odriozola, O. eta Amurrio, M. (2020). *Parte hartu ala paso egin? Gazteen ikasketa politikoak aztergai*. UPV/EHU.

Lasa López, A. (2022). La legitimación ¿democrática? de la forma global de mercado. In I, Filibi, L. Escajedo eta J. Zabalo (ed.) *Formas y escalas emergentes de las democracias contemporáneas.* Dykinson.

Lasch, C. (1995*). The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy.* Norton.

Lascoumes, P. eta Le Galès, P. (2005). Introduction: L'action publique saisie par ses instruments. in Lascoumes, P. (ed.) *Gouverner par les instruments, 11-44.* Presses de Sciences Po.

Lauria, M. (1997). *Reconstructing urban regime theory: Regulating urban politics in a global economy*. Sage.

Laval, C. eta Dardot, P. (2013). *La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal.* Gedisa.

Laval, C. eta Dardot, P. (2015). *Común. Ensayo sobre la revolución del siglo XXI.* Gedisa.

Lawrence, T.B. eta Suddaby, R. (2006). Institutions and institutional work in S. Clegg et al. (ed.) *The SAGE handbook of organization studies*, 215-254. Sage Publications.

Lazar, F., Mihai, A., Gaba, D., Cioanel, A., Rentea, G. eta Munch, S. (2018). Romanian social workers facing the challenges of neo-liberalism*. Europiak Journal of Social Work*. (22) 326-337.

Lee, C. (2015). *Do-It-Yourself Democracy: The rise of the public engagement industry*. Oxford University Press.

Lefebvre, H. (1978). *De l’État: Les contradictions de l’État modern*, *Liburukia 4*. Union Générale d’Éitions.

Lefebvre, H. (1996 [1967]). The right to the city. In Kofman, E. eta Lebas, E. (ed.) *Writings on Cities,* 63-184. Blackwell.

Lefebvre, H.(1984). *La vida cotidiana en el mundo moderno*. Alianza.

Lefebvre, H.(1991). *The production of space*. Wiley-Blackwell. Gaztelaniaz: 2013

Leinen, J. eta Bummel, A. (2018). *A World Parliament: Governance and Democracy in the 21st Century*. Democracy Without Borders.

Lekue, I. (2022). Uneven spatial development as a logic to understand the deindustrialization and urban regeneration of European post-industrial cities. *Documents d’Anàlisi Geogràfica*, 68(2), 235-254.

Lemke, T. (2002). Foucault, Governmentality, and Critique. *Rethinking Marxism*, 14(3), 49-64.

Lemke, T. (2007). An indigestible meal? Foucault, governmentality and state theory. Distinktion: Scandinavian. *Journal of Social Theory*, 8 (2), 43-64.

Leonard, M. (2006). *Por qué Europa liderará el siglo* *XX.* Taurus.

Lesgart, C. (2011). Entre las experiencias y las expectativas. Producción académico-intelectual de la transición a la democracia en el Cono Sur de América Latina, *Ayer* 81(1), 145-169.

Letamendia, A. (2018). Las transformaciones de la movilización social en Euskal Herria: del posfranquismo a la década de 2010. *Anuario de Movimientos Sociales*. Fundación Betiko

Letamendia, F. (1997). *Juego de espejos: Conflictos nacionales centro-periferia.* Trotta.

Letamendia, F. (2009). *Estructura política del mundo del trabajo:fordismo y posfordismo*. Tecnos.

Letamendia, F. (2013). *Dos ensayos vascos: fin de ETA y resolución del conflicto. Respuestas a la crisis (2009-2012).* Editorial Fundamentos.

Levitsky, S. eta Ziblatt, D. (2018). *How democracies die.* Crown.

Lightfoot, G., eta Wisniewski, T. P. (2014). Information asymmetry and power in a surveillance society*. Information and Organization*, 24(4), 214-235.

Link, B. eta Phelan, J. (2001). Conceptualizing stigma. *Annual Review of Sociology* 27, 363-385.

Linsalata, L. (2019). Repensar la transformación social desde las escalas espacio-temporales de la producción de lo común in Akoren Artean, *Producir lo común, El Apantle*,111-120. Traficantes de sueños.

Lister, R., Smith, N., Middleton, S., eta Cox, L. (2003). Young People Talk about Citizenship: Empirical Perspectives on Theoretical and Political Debate. *Citizenship Studies* 7(2), 235−253.

Llobet, M. (2004). El trabajo social comunitario como una oportunidad y estrategia para poder re-pensar, trans-formar y co-construir la organización de la atención primaria en servicios sociales. *Servicios sociales y política social,* 66, 63-76.

Lomnitz,L. (1994). *Redes sociales, cultura y poder*. FLACSO.M.A. Porrúa.

López De Ceballos, P. (1989). *Un Método Para La Investigación-Acción Participativa.* Ed. Popular.

López-Jacoiste Díaz, E. (2019). El derecho de autodeterminación según el Derecho internacional y la reivindicación de Cataluña. *Anuario español de Derecho Internacional* 35, 149-178.

López, J. (2011). Del dret a l’autodeterminació al dret a decidir: un possible canvi de paradigma en la reivindicació dels drets de les nacions sense estat. *Quaderns de recerca UNESCOCAT* 4, 2011ko azaroa.

López, J. (2013A). Presentació. In Monogràfic sobre el dret a decidir. *Àmbits de Política i Societat* (2014-08-01).

López, J. (2013~~B~~). Decàleg del dret a decidir. *Ara.cat egunkarian* (2013/11/03)

López, J. (2015). El derecho a decidir: el principio democrático. In M. Barceló i Serramalera, M. Corretja, A. González Bondia, J. López eta J.M. Vilajosana, *El derecho a decidir. Teoría práctica de un nuevo derecho,* 19-40, Atelier Libros Jurídicos.

López, J. (2017). *El derecho a decidir: La vía catalana*. Txalaparta.

Lopez, J. (2009). El concepto de legitimidad en perspectiva histórica. *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*, 18, 153-166.

López, S. eta Platero, R.L. (eds.) (2019). *Cuerpos marcados. Vidas que cuentan y políticas pública*s. Ediciones Bellaterra

Lorde, A. (1988). *A Burst of Light: Essays*. Firebrand Books

Lorente, B. eta Luxardo, N. (2018). Hacia una ciencia del trabajo social. Epistemología, subalternidad y feminización. *Cinta moebio* 61, 95-109.

Losurdo, D. (2013). *La lucha de clases. Una historia política y filosófica*. El Viejo Topo.

Loukissas, Y. A. (2019). *All data are local: Thinking critically in a data-driven society.* MIT Press.

Lourau, Lapassade, Guattari Et Al. (1997). *El análisis institucional.* Campo Abierto.

Lourau, R. (1980). *El estado y el inconsciente*. Kairós.

Lucas, E. (2020). *Pandemic democracy*. CEPA

Lugones, M. (2008). Colonialidad y Género. *Tabula Rasa*, 9, 73-102

Lupton, D., eta Michael, M. (2017). Depends on Who’s Got the Data: Public Understandings of Personal Digital. *Dataveillance. Surveillance & Society*, 15(2), 254-268.

Lutz, C. (2019). Digital inequalities in the age of artificial intelligence and big data. Human Behavior and Emerging *Technologies,* 1(2), 141-148.

Luxemburg, R. (1933*). La acumulación del capital. Estudio sobre la interpretación económica del imperialismo*. Cenit.

Macedo, Stephen eta Buchanan, A. (2003). *Secession and Self-Determination*. New York University Press.

MacKinnon, M.P., Pitre, S. eta Watling, J. (2007). *Lost in Translation: (Mis) Understanding Youth Engagement.* Canadian Policy Research Networks.

Maestro Buelga, G. (2016). Del Estado social a la forma global de mercado. In M.A García, J. Asensi, F. Balaguer eta C. de Cabo Martín (Koor.), *Constitucionalismo crítico: liber amicorum,* (1.bol.) 59-100. Tirant lo Blanch.

Maestro Buelga, G. (2021). El constitucionalismo de la forma global de Mercado. In Della Morte, M., eta De Fiores, C. (a cura di). *Europa e Costituzione. Oltre la globalizzazione neoliberale*, 189-219. Editoriale Scientifica.

Maestro Buelga, G. (2022). Las precondiciones para la recuperación del espacio constitucional estatal. In Lasa López, A., García Herrera, M.A. eta Maestro Buelga, G. (Koord.). *La refundación de la Unión Europea y la nueva centralidad estatal*. Tirant lo Blanch.

Mair, P. (2007). ¿Gobernar el vacío? El proceso de vaciado de las democracias occidentales. *New Left Review*, 42, 22-46.

Mair, P. (2013). *Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy.* Verso Books.

Mair, P. (2015). *Gobernando el vacío. La banalización de la democracia actual*. Alianza Editorial.

Maíz, R. (2008*). La Frontera interior. El lugar de la nación en la teoría de la democracia y el federalismo*. Tres Fronteras Ediciones.

Maiz, R. (2016). El Dios mortal. ¿Implica la globalización una progresiva desaparición de los Estados? Araucaria. *Revista Iberoamericana de Filosofía, Poliítica y Humanidades* , 37. 21-43.

Mancini, S. (2008*).* Rethinking the boundaries of democratic secession: Liberalism, nationalism, and the right of minorities to self-determination. *International Journal of Constitutional Law,* 6(3-4), 553–584.

Manin, B. (1998). *Los principios del gobierno representativo.* Alianza Editorial.

Manning, N. (2013). “I mainly look at things on an issue by issue basis”: Reflexivity and phronêsis in young people´s political engagements. *Journal of Youth Studies* 16(1), 17-33.

Manning, N. (2014). The Relational Self and the Political Engagements of Young Adults. *Journal of Sociology* 50(4), 486-500.

Tse-Tung, M. (1974). *Cuatro tesis filosóficas*. Anagrama.

Maquiavelo, N. (1982). *El príncipe*. Alianza Editorial Materiales.

Marchioni, M. (2004). *La accion social en y con la comunidad.* Certeza.

Marcio Cruz, P. (2010). Soberanía y transnacionalidad: antagonismos y consecuencias. *Juridicas*, 7(1), 13-36.

Marcuse, P. (2007). Social justice in New Orleans: planning after Katrina*. Progressive Planning, Summer*, 8-12.

Marcuse, P. (2012). Whose right(s) to what city?. In N. Brenner, P. Marcuse eta M. Mayer(ed.) *Cities for people, not for profit: Critical urban theory and the right to the city,* 32-47. Routledge.

Marcuse, P., Imbroscio, D., Parker, S., Davies, J. eta Magnusson, W. (2014). Critical Urban Theory versus Critical Urban Studies: A Review Debate. *International Journal of Urban and Regional Research*, 38.

Margulis, L. (2002). *Planeta simbiótico*. Debate.

Marthinsen, E. (2019). Neoliberalisation, the social investment state and social work. *European Journal of Social Work,* 22, 350-361.

Martí i Costa, M. eta Bonet i Martí, J. (2008). Los movimientos urbanos: de la identidad a la glocalidad. *Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales* 12 (270).

Martí, J.L. (2019). Soluciones (I). *ctxt.es* (2019-10-29)

Martin Barbero, J.(1993). *De los medios a las mediaciones*. G. Gili.

Martínez-García, P. eta Martínez-Palacios, J. (2019). Introducción: diálogos entre la democracia participativa y la interseccionalidad. construyendo marcos para la justicia social. *Feminismo/s* , 33, 13-20

Martínez-Palacios, J. (2016). Equality and diversity in democracy: How can we democratize inclusively? Equality, Diversity and Inclusion. *An International Journal* 35 (5/6), 350-63

Martínez-Palacios, J. (2021*). El giro participativo neoliberal. Institucionalización de la participación ciudadana en España (1978-2017).* Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.

Martínez-Palacios, J. eta Martínez García, P. (2017). Presentación. *Investigaciones Feministas* 8 (1), 9-17

Martinez-Palacios, J. (Coord.) (2018). *Innovaciones democráticas feministas.* Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati.

Martinez-Palacios, J., Ormazabal, A. eta Ahedo, I. ( 2019). *Gobernantza eta herritarren partaidetza.* Hegoak zabalduz 12

Martinez, J. (2018). ¿Qué significa participar? Reflexiones sobre la construcción de las imágenes de la participación. *Papers* 102 (3), 367-393.

Martínez, M. (2011). Dimensiones múltiples de la participación ciudadana en la planificación espacial. *REIS*, 133, 21-42.

Martinez, Z., Casado, B. eta Ibarra, P. (2012). Jendarte-mugimenduak eta prozesu askatzaileak. *Lan koadernoak/Cuadernos de trabajo Hegoa,* 57.

Martiniello, M. (2005). *Political participation, mobilisation and representation of immigrants and their offspring in Europe*. Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations, School of International Migration and Ethnic Relations.

Marx, K. (2003). *La guerra civil en Francia*. Fundación Federico Engels.

Marx, K. (1970). *Tesis sobre Feuerbach*.. Grijalbo.

Mascheroni, G. (2015). The practice of participation: Youth's vocabularies around on-and offline civic and political engagement. In B. Cammaerts, N. Anstead eta R. Garland, *MEDIA@LSE* *Working Paper Series*. London School of Economics and Political Science.

Mason, P. (2016). *Postcapitalismo. Hacia un nuevo futuro*. Paidós.

Matonti, F. eta Poupeau, F. (2004). Le capital militant. Essai de définition. *Actes de la Recherche en Sciences Sociales,* 155, 5−11.

Matos Mar, J. (1984). *Desborde popular y crisis del Estado*. Instituto de Estudios Peruanos.

Maturana, H. (1995). *La realidad, ¿objetiva o construida?.* Anthropos.

Maturana, H. eta Varela, F. (1990). *El árbol del conocimiento*. Debate.

Matus, C. (2000). *Teoría del juego social.* Fondo Editorial Altadir.

Max Neef, M., Elizalde, A. eta Hopenhein, M. (1993)*. Desarrollo a escala humana*. Nordan.

Maxmen, A. (2019). Surveillance Science*. Nature*, 569, 614-617.

May, V. M. (2015). *Pursuing intersectionality, unsettling dominant imaginaries. Contemporary sociological perspectives.* Routledge, Taylor & Francis Group

Mayring, P. (2000). Qualitative content analysis. *Forum qualitative social research,* 1(2), Art. 20.

Mazeaud, A. eta Nonjon, M. (2018). *Le marché de la démocratie participative.* Editions du croquant.

Mazzeo, M. (2006). *El sueño de una cosa. Introducción al poder popular.* El colectivo.

Mazzeo, M. (2007). *El poder popular y la izquierda por venir*.Lahaine.org (online).

Mazzeo, M. eta Stratta, F. (2007). Introducción. In M. Mazzeo (koord.) *Reflexiones sobre el poder popula*r, 7-16. El colectivo.

Mazzucato, M., Entsminger, J., eta Kattel, R. (2020). Public value and platform governance. *UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Working Paper Series,* 2020-11.

McAdam, D., Tarrow, S. eta Tilly, C. (2001). *Dinamycs of Contention*. Cambridge University Press

McCann, D., eta Yazici, E. (2018). Disrupting Together: The Challenges (and Opportunities) for Platform Co-operatives. *New Economics* (online)

Mendez, H. (d/g). *Poder y sujeto popular*. Academia.edu archivo (online)

Meny, Y. eta Thoenig J.C. (1992). *Las políticas públicas.* Ariel.

Mérida, J. eta Telleria, I. (2021). ¿Una nueva forma de hacer política? Modos de gobernanza participativa y Ayuntamientos del cambio en España (2015-2019). *Gestión Y Análisis De Políticas Públicas,* 26, 92–110.

Meyer, D. S. (2004). Protest and Political Opportunities. *Annu. Rev. Social.* 30, 125-145

Mies, M. eta Shiva, V. (1993). *Ecofeminismo.* Icaria.

Minuchin, S. eta Fishman, H. C. (2004). *Family therapy techniques.* Harvard University Press.

Mira, J. (1985*). Crítica de la* *nació pura*. Eliseu Climent

Mirowski, P. (2009). *The Road from Mont Pèlerin. The Making of the Neoliberal Thought Collective*. Harvard University Press.

Mises, L. V. (1996 [1927]). *Sobre liberalismo y capitalismo*. Unión Editorial.

Mitchell, T. (1991). The limits of the state: beyond statist approaches and their critics. *American Political Science Review* 85(1), 77-96.

Modonesi, M. (2009). Autonomía, antagonismo y subalternidad (Notas para una aproximación). In C. Albertani, G. Rovira eta M. Modonesi (Koord), *La autonomía posible: reinvención de la política y emancipación*. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Modonesi, M. (2010). *Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismo y subjetivación política*. Clacso.

Moghadam, V. (2019). On Samir Amin’s call for a Fifth International. *Journal of world-systems research.* 25 (2), 270-279.

Moghadam, V. (2019). What is revolution in the 21st century? Towards a socialist-feminist world revolution. *Millennium: Journal of International Studies*. 47(3), 470-482.

Mohanty, C.T. (2013). Transnational feminist crossings: On neoliberalism and radical critique. *Signs* 38 (4), 967-91.

Montagud, X. (2015). Complejidad, reflexividad y autoetnografía. Las posibilidades de la investigación narrativa en la mejora de la práctica profesional. *Trabajo Social Global* 5(9), 3-23.

Montañés, M. (2016). *Metodología y técnica participativa. Teoría y práctica de una estrategia de investigación participativa.* UOC Editoriala

Montenegro, M., Pujol J, eta Vargas-Monroy, L. (2015). Miradas, formas de hacer y relaciones en la constitución de una investigación crítica. *Universitas Psychologica* 41(5), 1833-1851

Montero, et al. (1996). *Participación, ámbitos, retos y perspectivas.* CESAP.

Monticelli, L. eta Bassoli, M. (2016). Precarious Voices? Types of “Political Citizens” and Repertoires of Action among European Youth. *Partecipazione e Conflitto* 9(3), 824−856.

Montiel, A. V. (2013), Pela democracia dos sistemas de avaliaçao da produçao academica: convergencias de estudiosos latino-americanos e europeus*, Revista Brasileira de Educaçao* 18(54), 777-802.

Moore, M. (ed.) (1998). *National Self-Determination and Secession.* Oxford University Press.

Morales-Villena., M. eta Mestre M. (2020). Community work and citizen activism as a response to the crisis in Spain: gender, poverty and social exclusion. *European Journal of Social Work,* 24(6), 951-963.

Morán, M.L eta Benedicto, J. (2016). Los jóvenes españoles entre la indignación y la desafección política. Una interpretación desde las identidades ciudadanas. *Última Década,* 44, 11-38.

Morata, F. (2004): Regiones y gobernanza multinivel en la UE. In F. Morata (ed.) *Gobernanza multinivel en la Unión Europea,* 19-50*.* Tirant lo Blanch.

Moreno, C. (2019). The sovereign state and the right to secede. Historical examples and theoretical reasons concerning the benefits of political regulation. In A. López Basaguren eta L. Escajedo (ed.). *Claims for secession and federalism. A comparative study with a special focus on Spain*, 311-324. Springer.

Moreno, L. (2002). Bienestar mediterráneo y “supermujeres”. *Revista Española de Sociología*, 2, 41-56.

Moreno, L. eta Mari-Klose, P. (2013). Bienestar mediterráneo: trayectorias y retos de un régimen en transición. In E. Del Pino, eta M. J. Rubio (ed.), *Los Estados de Bienestar en la encrucijada*, 126-145. Tecnos.

Morin, E. (1994). *Introducción al pensamiento complejo*. Gedisa.

Morin, E. (2003). *El Método. La humanidad de la humanidad*. Cátedra.

Morin, E. (2005). *Introduction à la pensée complexe*. Seuil.

Morozov, E. (2020). The tech ‘solutions’ for coronavirus take the surveillance state to the next level. *The Guardian*, 2020-04-15.

Mortati, C. (1969). *Istituzioni di diritto pubblico*. (1. bol.) Cedam.

Mouffe, C. (1993). *The return of the Political*. Verso.

Mouffe, C. (2005). *On the Political. Thinking in Action*. Routledge.

Moulaert, F., eta MacCallum, D. (2019). *Advanced introduction to social innovation*. Edward Elgar.

Mounk, Y. (2018). *The people vs. democracy. Why our freedom is in danger and how to save it*. Harvard University Press.

Moya, J. M. (2005). Immigrants and Asssociations: A Globarl and HIstrorical Perspectives. *Journal of Ethnic and Migration Studie,s* 31 (5), 833-864.

Muldoon, J., eta Stronge, W. (ed.) (2020). *Platforming Equality: Policy Challenges for the Digital Economy.* Autonomy.

Nabatchi, T.; Sancino, A., eta Sicilia, M. (2017). Varieties of participation in public services: The who, when, and what of coproduction. *Public Administration Review*, 77 (5), 766-776.

Navarro, C. (1999). *El sesgo participativo*. CSIC.

Navarro, S. (2015). *En busca del fuego en la intervención social: vindicación de lo comunitario, artesanía de lo relacional.* El Servicio Social Municipal del Ayuntamiento de Bilbao, hacia un modelo más comunitario y relacional. Bilbao, 2015/03/06.

Navarro, S. (2020). *Pensamiento creativo y acción social innovadora. De las ideas a los proyectos transformadores*. CCS.

Negri, A. (1994). *El poder constituyente*. Libertarias/Prodhufi.

Negri, A. (2001). “Contrapoder.” In Askoren Artean, *Contrapoder: Una introducción*, 83-93. De mano en mano.

Negri, A. eta Hardt, M. (2011). *Commonwealth.* Akal.

Nguyen, J. (2017). Identity, rights and surveillance in an era of transforming citizenship. *Citizenship Studies*, 22 (1), 86-93.

Nimni, E. (2005). “Introduction. The national cultural autonomy model revisited”. In E. Nimni, *National Cultural Autonomy and its Contemporary Critics*, 1- 14. Routledge.

Nimni, E. (2007). National-Cultural Autonomy as an Alternative to Minority Territorial Nationalism. *Ethnopolitics,* 6 (3), 345-64.

Nonjon, M. (2005). Professionnels de la participation: savoir gérer son image militante. *Politix,* 70 (2), 89-112.

Norman, W. (2002). “Secesión y Democracia (constitucional)”. In F. Requejo (ed.), *Democracia y pluralismo nacional*, 89-104. Ariel.

Norris, P. (2002). *Democratic Phoenix. Reinventing Political Activism.* Cambridge University Press.

Norris, P. (2004). *Young People & Political Activism: From the Politics of Loyalties to the Politics of Choice*? Harvard University.

Nuñez, C. (1989). *Educar para transformar, transformar para educar.* Alforja.

Nuñez, C. (2001). *La revolución ética*. L’Ullal.

Nuñez, X. (2019). *Patriotas transacionales. Ensayos sobre nacionalismos y transferencias culturales en la Europa del siglo XX.* Catedra.

Nussbaum, M. (2013). *Los límites del patriotismo*. Paidós.

O´Toole, T.; Lister, M.; Marsh, M.; Jones, S. eta McDonagh, A. (2010). Tuning out or Left out? Participation and Non-participation among Young People. *Contemporary Politic,s* 9 (1), 45−61.

Öchalan, A. (2012). *Confederalismo Democrático.* International initiative.

Odmalm, P. (2005). *Migration policies and political participation. Inclusion or intrusión in Western Europe*? Palgrave Macmillan.

Odriozola, O. (2016). *Erakunde bat baino gehiago: ETA herri mugimendu gisa (1958-1968).* Doktorego Tesia. UPV/EHU.

Odriozola, O.; Iraola I., eta Zabalo, J. (2020). “A rolling stone gathers no moss: Evolution and current trends of Basque nationalism”. In C. Kostov (ed.), *Separatism and Regionalism in* *Modern Europe,* 39−71. Logos Verlag

OECD (2008). *Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries*. OECD Publishing.

OECD (2011). *Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising.* OECD Publishing.

OECD (2018). *A broken social elevator? How to promote social mobility*. OECD Publishing.

OECD (2019). *Under pressure: The squeezed middle class.* OECD Publishing.

Offe, C. (1984). *Contradictions of the Welfare State*. The MIT Press.

Offe, C. (1997). “Precariedad y mercado laboral. Un análisis a medio plazo de las respuestas disponibles.” In Askoren Artean, *¿Qué crisis? Retos y transformaciones de la sociedad de trabajo*, 11-50. Tercera Prensa.

Ohmae, K. (1995). *The end of the nation-state: the rise of regional economies*. Free Press.

Oliver, M. (1990). *The Politics of Disablement*. Macmillan

Ong, A. (2006). Mutations in citizenship. *Theory, Culture and Sociey,* 23(2-3), 499−531.

Orentlicher, D. F. (2003). “International Responses to Separatists Claims: Are Democratic Principles Relevant?” In S. Macedo, eta A. Buchanan, *Secession and Self-Determination*, 19-49. New York University Press.

Ortí, J. M. (2015*). Desafección, posdemocracia, antipolítica*. Encuentro.

Ortiz, M. G. (2014). El perfil del ciudadano neoliberal: la ciudadanía de la autogestión neoliberal. *Sociológica,* 29 (83), 165-200.

Orwell, G. (2017). *1984*. (1. arg. 1949). Debols!llo.

Osborne, S. P., Radnor, Z. eta Strokosch, K. (2016). Co-Production and the CoCreation of Value in Public Services: A suitable case for treatment? *Public Management Review,* 18 (5), 639-653.

OSCE (2017). *Migrant political participation: a review of policies and integration results in the OSCE region.* *Research Paper*. OSCE/ODIHR

Ouviña, H. (2007). “Hacia una política prefigurativa”*.* InM. Mazzeo (ed.), *Reflexiones sobre el poder popular*, 163-192. El colectivo.

Ovejero, A. (1999). *La nueva psicología social y la actual posmodernidad. Raíces, constitución y desarrollo histórico*. Universidad de Oviedo

Ovejero, A. (2017). *Autogestión para tiempos de crisis. Utilidad de las colectividades libertarias*. Biblioteca nueva.

Oxfam International (2014). *Even it up. Time to end extreme inequality.* Oxfam GB for Oxfam International.

Painter, J. (1997). “Regulation, Regime, and Practice in Urban Politics”. In M. Lauria (ed.), *Reconstructing urban regime theory: Regulating urban politics in a global economy*, 122-144. Sage.

Palan, R. (1998). The emergence of an offshore economy. *Futures,* 30 (1), 63-73.

Palan, R. (2010). International financial centers: The British-Empire, city-states and commercially oriented politics.*Theoretical Inquiries in Law*,11 (1), 149-176.

Panchakis, J. E.; Hatzenbuehler, M. L.; Wang, K.; Burton, C. L.; Crawford, F. W.; Phelan, J. C. eta Link, B. G. (2018). The burden of stigma on health and well-being: a taxonomy of concealment, course, disruptiveness, aesthetics, origin and peril across 93 stigmas. *Personality and Social Psychology Bulletin,* 44 (4), 451-474.

Parés, M. (2014). La participación política de los jóvenes ante el cambio de época. Metamorfosis. *Revista del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud,* 0, 65−85.

Parés, M. (2017). *Repensar la participación de la ciudadanía en el mundo local*. Diputación de Barcelona.

Parker, I. (2010). *La psicología como ideología. Contra la disciplina.* Catarata

Parker, R. eta Aggleton, P. (2003). HIV and AIDS-related stigma and discrimination: a conceptual framework and implications for action. *Social Science and Medicine, 57* (1), 13-24

Parsons, T. (1961). *Theories of Society: Foundations of Modern Sociological Theory*. Free Press of Glencoe.

Pastor, E. (2004). La participación ciudadana en el ámbito local, eje transversal del trabajo social comunitario. Alternativas. *Cuadernos de Trabajo Social,* 12, 103-137.

Pastor, E. (2017). Mechanisms for participation in the public system of social services in Spain: opportunities for the development of social work with a citizent approach. *European Journal of Social Work*, 20, 441-458.

Pastor, E., Verde, C. eta Lima, A.I. (2019). Impact of neo-liberalism in Spain: research from social work in relation to the public system of social services. *European Journal of Social Work*, 22, 277-288.

Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory.* Cambridge University Press

Patzi P. F. (2009). *Sistema Comunal. Una propuesta alternativa al sistema liberal*. La Paz

Pearce, W. B. (1994). Nuevos modelos y metáforas comunicacionales: el pasaje de la teoría a la praxis, del objetivismo al construccionismo social y de la representación a la reflexividad. In D. F. Schnitman, *Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad,* 265-291. Paidos.

Peck, J. (2012). Austerity urbanism. *City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action,* 16 (6), 626-655.

Peck, J. eta Tickell, A. (1994). Jungle-law breaks out: Neoliberalism and global–local disorder. *Area,* 26 (4), 317-326.

Pelegrí, X. (2014). Trabajo social y servicios sociales: una complementariedad diferenciada. Notas para el cambio de época. *Acciones e Investigaciones Sociales,* 34, 7-24.

Peña, J. (2010). *La ciudad sin murallas.* *Política en clave cosmopolita.* El Viejo Topo.

Pentland, A., Hardjono, T., Penn, J., Colclough, C., Ducharmee, B., eta Mandel, L. (2019). Data Cooperatives: Digital Empowerment of Citizens and Workers. *Mit Connection Science,* 2 or.

Perdia, R. (2019). *Prisioneros de esta democracia.* Resumen Latinoamericano.

Pérez Orozco, A. (2017). *Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida*. Traficantes de Sueños.

Pérez Caramés, A. (2018). La participación política de las comunidades migrantes en España. Nuevos y viejos dilemas. *Papers,* 103-104, 483-492.

Pestoff, V. (2009). Towards a paradigm of democratic participation: Citizen participation and co-production of personal social services in Sweden. *Annals of Public and Cooperative Economics,* 80 (2), 197-224.

Petras, J. (1990). Spanish socialism: on the road to Marbella. *Contemporary Crises*, 14, 189-217.

Pfaff, N. (2009). Youth culture as a context of political learning: How young people politicize amongst each other. *Young*, 17 (2), 167−189.

Pheterson, G. (1993). The Whore Stigma: Female Dishonor and Male Unworthiness. *Social Text,* 37, 39-64

Philpott, D. (1995). In defense of self-determination. *Ethics,* 105, 352-385.

Piaget, J. (1972). *Lógica y psicología*. Redondo.

Pichón-Rivière, E. (1991). *Teoría del vínculo*. Nueva Visión.

Pilkington, E. (2019)*.* Digital Dystopia: how algorithms punish the poor. *The Guardian,* 22019-10-14.

Piqueras, A. (2017). *La tragedia de nuestro tiempo. La destrucción de la sociedad y la naturaleza por el capital.* Anthropos.

Pirni, A. eta Rafini, L. (2016). The Ri-Elaboration of the Collective Sphere. New Paths of Sociality and Groups-Formation among the New Generations. *Partecipazione e Conflitto,* 9 (3), 799−823.

Pisarello, G. (2014). *Procesos Constituyentes. Caminos para la ruptura democrática.* Trotta.

Pistor, K. (2022). *El Código del Capital - Como la ley crea riqueza y desigualdad*. Capitán Swing.

Platero, R. L. (2014). Metáforas y articulaciones para una pedagogía sobre la interseccionalidad. *Quaderns de Psicología,* 16 (1), 55-72.

Platero, R. L.; López S. eta Peterson, E. (2014). “Políticas Públicas.” In M. Lois eta A. Alonso (ed.), *Ciencia Política con perspectiva de género*, 161-188, Akal.

Pleyers, G. (2016). Engagement et relation à soi chez les jeunes alteractivistes. *Agora Débats/Jeunesses,* 72 (1), 107−122.

Pleyers, G. (2019). *Movimientos sociales en el siglo XXI. Perspectivas y herramientas analíticas*. Icaria.

Polanyi, K. (2016). *La gran transformación. Crítica del liberalismo económic*o. (1. arg. 1944).Virus editorial.

Pons, X. (2008). *Aproximación histórica,* *ideológica y temática a la Psicología Social. Extracto del Proyecto Docente*. Universitat de Valencia

Popper, K. (1994). *La sociedad abierta y sus enemigos*. Paidós.

Popper, K. (1998). *The open society and its enemies*. Routledge.

Posner, R. A. (2012). *La crisis de la democracia capitalista*. Marcial Pons.

Poulantzas, N. (2014) *Estado, poder y socialismo*. (1. arg. 1979). Siglo XXI Editores.

Prainsack, B. (2020). Solidarity in Times of Pandemics. *Democratic Theory*, 4 (2), 124-133.

Profesora Guiomar. Geografia e Historia (2015). *Escena de la fábrica de "Tiempos Modernos" de Charles Chaplin (V.O. con subtítulos)*. Youtube.

Puig, C. (2011). Trabajo Social y Supervisión: un encuentro necesario para el desarrollo de las competencias profesionales. *Documentos de trabajo social,* 49, 47-73.

Quéniart, A. (2016). “Les jeunes militants: influences, motivations, temporalité.” In N. Gallant eta S. Garneau (ed), *Les jeunes et l´action politique. Participation, contestation, résistance*, 61−86. Les Presses de l´Université Laval.

Quijano, A. (2000). Coloniality of Power and Eurocentrism in Latin America. *International Sociology*, 15 (2), 215-132

Quintelier, E. (2007). Differences in Political Participation between Young and Old People. *Contemporary Politics,* 13 (2), 165−180.

Qvortrup, M. (2014). Referendums on Independence, 1860–2011. *The Political Quarterly*, 85 (1), 57-64.

Rainsford, E. (2017). Exploring youth political activism in the United Kingdom: What makes young people politically active in different organizations? *The British Journal of Politics and International Relations,* 19 (4), 790−806.

Ramió, C. (2016). Una propuesta de postburocracia: Un modelo burocrático y empresarial. *GIGAPP Working Papers,* 13, 1-32.

Rancière, C. (2010). *Dissensus: on politics and aesthetics*.Continuum International Publishing Group.

Rauber, I. (2004). Construcción de poder desde abajo. *Pasado y Presente del XXI,* V (5), 24-42.

Rauber, I. (2008*). Los desafíos actuales de la política.* Clacso.

Rauber, I. (2016). Hegemonía, poder popular y sentido común*. El Agora USB*, 16 (1), 29-62.

Read, J. (2009). A Genealogy of Homo-Economicus: Neoliberalism and the Production of Subjectivity. *Foucault Studies,* 6, 25-36.

Red CIMAS (2015). *Metodologías Participativas*. Dextra

Reguillo, R. (1998). Imaginarios globales, miedos locales. Ponentzia. *4º Congreso ALAIC*. Recife, Brasil.

Reich, W. (1971). *La aplicación del psicoanálisis a la investigación histórica*. Anagrama.

Renner, K. (2005). State and Nation. In E. Nimni, *National Cultural Autonomy and its Contemporary Critics*, (1. arg. 1899), 15-46. Routledge.

Requejo, F. (2002). “Democracia y pluralismo nacional.” In F. Requejo (ed.), *Democracia y pluralismo nacional*, 157-168. Ariel Ciencia Política.

Requejo, F. eta Nagel, K. J. (2017). Democracy and Borders: External and Internal Secession in the EU*. Euborders Working Paper Series,* 14.

Requejo, F. eta Sanjaume, M. (2019). Independence referendums. Catalonia in perspective. *Catalan Social Sciences Review*, 9, 1-18.

Rex, J., Joly, D. eta Wilpert, C. (1987). *Immigrant Associations in Europe*. Aldershot.

Riches, G. (1997). *First world hunger. Food security and welfare politics.* Macmillan.

Ridao, J. (2014). *El derecho a decidir. Una salida para Cataluña y España*. RBA.

Riechmann, J. (1998). *Necesitar, desear, vivir*. La Catarata.

Rikap, C. (2020). Amazon: A story of accumulation through intellectual rentiership and predation. *Competition & Change*, 26 (3).

Riley, S., Griffin, C. eta Morey, Y. (2013). “The Rise of the “Pleasure Citizen”: How Leisure Can Be a Site for Alternative Forms of Political Participation.” In K. N. Demetriou (ed.), *Democracy in Transition: Political Participation in the European Union*, 61−75. Springer.

Ritzer, G. (2001). *Teoría Sociológica Moderna.* The McGraw-Hill Companies.

Rivera, S. (2016). *Sociologías de la imagen*. Tinta Limón.

Rodrigo, A. J. (2016): “Entre Westfalia y Worldfalia: la comunidad internacional como comunidad social, política y jurídica.” In C. García Segura (ed.), *La tensión cosmopolita. Avances y límites en la institucionalización del cosmopolitismo,* 23-63, Tecnos.

Rodríguez, E. (2007). “Más acá del Estado, en el Estado y contra el Estado. Apuntes para la definición del poder popular.” In M. Mazzeo (ed.), *Reflexiones sobre el poder popular*, 101-128. El colectivo.

Rodríguez, E. (2018). *La política contra el Estado*. Traficantes de sueños.

Rodríguez, E. eta Fernández, B. (2017). Tesis (provisionales) sobre el contrapoder. *Viento sur*, 152, 95-101.

Rodríguez, M. D. (2015). Ciudadanía y participación: conceptos y realidades en Trabajo Social Comunitario. *AZARBE Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar,* 4, 5-12.

Rodríguez, M. D. eta Ferreira, J. (2018). The contribution of the intervention in social networks and community social work at the local level to social and human development. *European Journal of Social Work,* 21, 863-875.

Roitman, S. (2003). Barrios cerrados y segregación social urbana. *Scripta Nova,* VII, 146.

Rojas, G. (2018). *El sistema comunal como estrategia de la democracia revolucionaria*. Alainet.org

Roldán, E. (2009). Servicios sociales personales: ¿Última red o cuarto pilar? *Actas del I Congreso de la Red Española de Políticas Sociales.* Oviedo, azaroa 5-7.

Rolnick, R. (2013). Late neoliberalism: The financialisation of homeownership and housing rights. *International Journal of Urban and Urban and Regional Researc*h, 37 (3), 1058-1066.

Romero, L. A. (1991). Los sectores populares urbanos como sujeto histórico. *Boletin de Historia Social Europea*, 3, 3-24.

Roosevelt, E (1940). *The moral basis of democracy.* Howell, Soskin &Co.

Rosanvallon, P. (2007). *La contrademocracia: la política en la era de la desconfianza*. Manantial.

Rosanvallon, P. (2015). *El buen gobierno*. Manantial.

Rosenau, J. N. (2006). “Governance in a New Global Order.” In D. Held, eta A. Macgrew (ed.), *Governing Globalization,*70-87. Polity Press.

Rosentraub, M. eta Sharp, E. B. (1981). Consumers as producers of social services: Coproduction and the level of social services. *Southern Review of Public Administration,* 4, 502-539.

Roth, L.; Monterde, A. eta Calleja López, A. (2019). *Ciudades democráticas. La revuelta municipalista en el ciclo post 15-M*. Icaria.

Roy, A. (1997). *El dios de la pequeñas cosas*. Anagrama.

Ruedin, D. (2016). The Political Participation of Immigrants. *SSRN Electronic Journal*

Ruggeri, A. (2017). *¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase trabajadora.* Descontrol.

Runciman, D. (2018). *How democracy ends*. Profile Books.

Sacristán, M. (1987). *Pacifismo, ecología y política alternativa*. Icaria.

Sampedro, V. (2015). *El cuarto poder en red*. Icaria.

Sánchez Vázquez, A. (1987). *Escritos de política y filosofía*. Ayuso.

Sánchez, A. (1989). La cuestión del poder en Marx. *Sistema*, 92, 3-18

Santamaría, E. (2018). Jóvenes, crisis y precariedad laboral: una relación demasiado larga y estrecha. *Encrucijadas.* *Revista Crítica de Ciencias Sociales,* 15, 1−24.

Santos, B. S. (2003). *Crítica de la razón indolente: Contra el desperdicio de la experiencia*. Desclée de Brower.

Santos B. S. (2004). *La universidad en el siglo XXI. Por una reforma democrática y emancipadora de la universidad*. Viva La Ciudadanía.

Santos, B. S. (2005). *El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política*. Trotta.

Santos, B. S. (2006). *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social.* Clacso.

Santos, B. S. (2010). “¿Por qué Cuba se ha vuelto un problema difícil para la izquierda?” In M. Lang, eta A. Santillana (ed), *Democracia, participacion y socialismo*, 164-178. Rosa Luxemburg fundazioa.

Santos, J. (2012). *El cuarto Pilar. Un nuevo relato para los Servicios Sociales.* Paraninfo.

Santucho, M. R. (1995). *Poder burgués, poder revolucionario.* Ed. 19 de julio.

Saraceno, C. (1997). Reply: citizenship in context-specific. *International Labor and Working-Class History,* 52, 27−34.

Sartori, G. (1994). *Teoría de la democracia*. Alianza.

Sartori, G. (2003) . *¿Qué es la democracia*?. Taurus.

Sassen, S. (1991). *The Global City. Princeton University* Press.

Sassen, S. (1993). *Cities in a world economy*. Sage.

Sassen, S. (2001). *¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización.* Edicions Bellaterra.

Sassen, S. (2003). *Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos*. Traficantes de Sueños.

Sassen, S. (2006). *Territory, Authority Rights. From Medieval to Global Assemblages*. Princeton University Press

Sassen, S. (2007). *Una sociología de la globalización*. Katz

Sasen, S. (2008). *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages*. Princeton University Press.

Sassen, S. (2014). *Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy.* Harvard University Press.

Scambler, G. (2004). Re-framing stigma: felt and enacted stigma and challenges to the sociology of chronic and disabling conditions. *Social Theory and Health,* 2, 29-46

Schmalz, S.; Ludwig, C.; eta Webster, E. (2018). The Power Resources Approach: Developments and Challenges. *Global Labour Journa*l, 9 (2), 113-134.

Scholte, J. A. (2014). Reinventing global democracy. *European Journal of International Relations,* 20 (1), 3-28.

Scholten, H., Craglia; M., Micheli, M.; Hradec, J.; Calzada, I.; Luitjens, S.; Ponti, M.; eta Boter, J. (2021). *Digitranscope: The governance of digitally–transformed society*. Publications Office of the European Union.

Scholz, T. (2016). *Platform Cooperativism: Challenging the Corporate Sharing Economy*. Rosa Luxemburg Stiftung.

Scholz, T. eta Calzada, I. (2021). Data Cooperatives for Pandemic Times*. Public Seminar journal.*

Schön, D. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books.

Schuck, P. H. (2018). *Citizens, Strangers and In –Betweens*. Routledge.

Sermeño, A. eta Aragón, A. (2017). La democracia en el siglo XXI. La reinvención de la representación política. Entrevista a Andrea Greppi. *Andamios* 14 (35), 3-34.

Settis, B. (2017). Le considerazioni sullo Stato moderno di Massimo Severo Giannini. *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 3, 677-709.

Severs, E., Celis, K., eta Erzeel, S. (2017). Poder, privilegio y desventaja: teoría interseccional y representación política. *Revista de Investigaciones Feministas,* 8 (1), 41-51

Sevilla, A. (2015). Capitalist Formations of Enclosure: Space and the Extinction of the Commons. *Antipode* 47 (4), 999-1020.

Sevilla, A. (2017). “Introducción a antología de textos.” In A. Sevilla, eta N. Brenner, *Teoría urbana crítica y políticas de escala*, 7-63. Icaria

Shah, Q. (2016). The democratic paradigm: a vanishing act? *Glocalism: Journal of Culture, Politics and Innovation*, 2, 1-20

Shapiro, I. (2020). “Preface.” In R. Dahl, *On democracy,* vii-xv. Veritas.

Shilling, H. (1999). Guerra y paz en la emergencia de la Modernidad. Europa entre la belicosidad de los estados, las guerras de religión y el deseo de paz. *Pedralbes,* *Revista d'història moderna,* 19, 53-70.

Shiva,V. (1995). *Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo*. Horas y Horas.

Siegel, K., Lune, H., eta Meyer, I. (1998). Stigma management among gay/bisexual men with HIV/AIDS. *Qualitative Sociology* 21, 3-24

Siim, B. (2000). *Gender and Citizenship*. Cambridge University Press.

SIIS. (2019). Revisión de tendencias, innovaciones y buenas prácticas en el ámbito de los servicios sociales. *Zerbitzuan,* 70, 5-31.

Simón, M. A. (2004). *Más allá de las mesas separadas: el desarrollo del concepto de autonomía política en las tradiciones estructuralistas y pluralista contemporáneas*. UCM.

Simondon, G. (2013). *Imaginación e invención*. Cactus

Situacionistas (1977). *La creación abierta y sus enemigos*. La Piqueta.

Sloam, J. (2016). Diversity and Voice: The political participation of young people in the European Union. *The* *British Journal of Politics and International Relations,* 18 (3), 521−537.

Slobodian Q. (2018). *Globalists. The end of Empire and the Birth of neoliberalism.* Harvard Univ. Press.

Smith, Anthony D. (1976). *Las teorías del nacionalismo. Homo sociologicus.* Ediciones Peninsula.

Smith, J., Plummer, S. eta Hughes, M. (2016). Transnational social movements and changing organizational fields in the late twentieth and early twenty-first centuries. *Global Networks,* 17 (1), 3-22.

Smith, N. (1984*). Uneven development*. Blackwell.

Smuha, N. A. (2020). Beyond a Human Rights-Based Approach to AI Governance: Promise, Pitfalls, Plea. *Philosophy & Technology*, 1-18

Sodaro, M. J. (2015). *Política y Ciencia Política*. McGraw-Hill.

Soja, E. W. (2000). *Postmetropolis: Critical studies of cities and regions*. Blackwell.

Soler i Martí, R. (2012). *Political or Institutional Disaffection? Testing New Survey Indicators for the Emerging Political Involvement of Youth*. 22nd World Congress of Political Science (IPSA). Madril. uztaila 8−12,.

Sorens, J. (2012). *Secessionism: identity, interest and strategy.* McGill-Queen’s University Press.

Sorin, M. (1992). *Creatividad, ¿cómo porqué, para quién?* Labor.

Sorrentino, M.; Sicilia, M. eta Howlett, M. (2018). Understanding co-production as a new public governance tool. *Policy and Society* 37 (3), 277-293.

Soysal, Y. (1999). “Participation of immigrants in European public spheres: models and reflections.” In Directorate of Social and Economic Affairs. Council of Europe, *Political and social participation of immigrants through consultative bodies,* 65-76.

Sparks, H. (1997). Dissident citizenship, democratic theory, political courage, and activism women. *Hypatia* 12 (4), 54−110.

Spinoza, B. (1986). *Tratado Político.* Alianza Editorial.

Spivak, G. (2001). *Critica de la razón poscolonial.* Akal.

Spolander, G., Engelbrecht, L., eta Pullen, A. (2016). Social work and macro-economic neoliberalism: beyond the social justice rhetoric. *European Journal of Social Work* 19, 634-649.

Staller, K. M. (2015). Qualitative analysis: The art of building bridging relationships. *Qualitative Social Work,* 14 (2), 145-153.

Stangor, C. eta Crandall, C. (2003). “Threat and the social construction of stigma.” In T. Heatherton, R. Kleck, M. Hebl, eta J. Hull (ed.),*The Social Psychology of Stigma*, 62-87, Guilford Press

Stolle, D., Quintelier, E., Harell, A. eta Nishikawa, L. (2008). *What Does Politics mean to You? Young Citizens and Extra-Parliamentary Forms of Political Action.* Conference on Youth and Politics: Strange Bedfellows? Comparative Perspectives on Political Socialization. Brujas. Uztaila 3−4.

Stratta, F. eta Barrera, M. (2009). ¿Movimientos sin clases o clases sin movimientos? *Conflicto Social*, 2 (1), 118-134

Stucke, E. eta Grunes, A. P. (2017). Data-Opolies. *University of Tennessee Legal Studies Research Paper,* 316.

Subirats, J. (2004). *Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea*. Fundación La Caixa.

Subirats, J. (2007). *Los Servicios sociales de Atención Primaria ante el cambio social.* Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales.

Subirats, J. (2011). *Otra sociedad, ¿otra política? De “no nos representan” a la democracia de lo común*. Icaria.

Subirats, J. (2018). Política, representación y subjetivación. Dilemas democráticos. In P. Ibarra, eta N. Bergantiños (ed), *Respuestas y propuestas de regeneración frente a la crisis de la democracia*, Tecnos.

Subirats, J. eta Marc P. (2014). Cambios sociales y estructuras de poder ¿nuevas ciudades, nueva ciudadanía? *Interdisciplina,* 2, 97-118.

Subirats, J., Parés, M., eta Blanco, I. (2009). “Calidad democrática y redes de gobernanza: evaluar la participación desde el análisis de políticas públicas*.”* InM. Parés (ed.), *Participación y calidad democrática:* *Evaluando las nuevas formas de democracia participativa*, 367-418. Ariel

Svenningsson, M. (2016). I Wouldn´t Have What it Takes. Young Swedes' Understandings of Political Participation. *Young* 24 (2), 139−156.

Swyngedouw, E. (1996). The city as a hybrid: On nature, society and cyborg urbanization. *Capitalism Nature Socialism* 7 (2), 65-80.

Swyngedouw, E. (1997). “Neither global nor local: ‘glocalization’ and the politics of scale.” In K. Cox (ed.), *Spaces of Globalization*, 137-166. Guildford Press.

Swyngedouw, E. (2004). Globalisation as a "glocalization"? Networks, territories and rescaling. *Cambridge Review of International Affairs* 1 (1), 25-48.

Swyngedouw, E,; Moulaert, F. eta Rodríguez, A. (2002). Neoliberal Urbanization in Europe: Large–Scale Urban Development Projects and the New Urban Policy. *Antipode* 34, 542 - 577.

Taibo, C. eta Estevez, C. (2008). *Voces contra la globalización.* Critica.

Tarrow, S. (1993). Cycles of collective action: Between moments of madness and the repertoire of contention. *Social Science History* 17 (2), 281-307.

Tarrow, S. (1998). *Power in movement: Social movements and contentious politics*. Cambridge University Press.

Tarrow, S. (2005). *The new transnational activism*. Cambridge University Press

Taylor, A. (2020*). The People’s Platform: Taking Back Power and Culture in the Digital Age*. Metropolitan Books.

Taylor-Gooby, P. (2013). *The Double Crisis of the Welfare State and What Can Do about It*. Palgrave Macmillan.

Tchangen-Tse (1976). *Verdad y conocimiento. La teoría del conocimiento del materialismo dialéctico en China Popular*. Akal.

Telleria, I. (2021). Políticas urbanas. In M. Caminal eta X. Torrens (ed.), *Manual de Ciencia Política,* Tecnos.

Telleria, I. eta Ahedo, I. (2015). ‘Sí se puede’. Modelos de democracia y profundización de los espacios deliberativos.” In J. M. Engelken, M. Cortina, eta N. Bergantiños (ed), *Contextos Y Perspectivas De La Democracia: Ensayos En Honor a Pedro Ibarra Güell,* 155-181. Pamiela.

Telleria, I. eta Ahedo, I. (2016). Movimientos urbanos y democratización en la ciudad: Una propuesta de análisis. *Revista Española De Ciencia Política*, 40, 91-115.

Telleria, I. eta Lekue, I. (2020). “Las ciudades en tiempos de re-escalamiento: movimientos urbanos, participación y modos de gobernanza.” In M. R. Alonso, S. De Gregorio, eta M. González (ed), *Las agendas urbanas y el gobierno de las ciudades: transformaciones, desafíos e instrumentos*, 15-38. Reus.

Theis, J. (2010). “Children as Active Citizens.” In B. Percy-Smith, N. P. Thomas, C. O'Kane eta A. Twum-Danso Imoh (ed), *Handbook of Children and Young People´s Participation*, 343−355. Routledge.

Thomas, I. eta Franke, R. (2004). *Democracia local y desarrollo.* Crec y Denes.

Thorhallsson, B. (2006). The size of states in the European Union: Theoretical and conceptual pespectives. *European integration*, 28 (1), 7-31.

Thorhallsson, B. (2016). *The Role of Small States in the European Union*. Routledge.

Thuillier, G. (2005). El impacto socio-espacial de las urbanizaciones cerradas: el caso de la región Metropolitana de Buenos Aires. *Revista Eure,* XXXI (939), 5-20.

Tierney, S. (2012). *Constitutional referendums*. Oxford University Press.

Tilly, C. (1992). *Coerción, capital y los estados europeos 990-1990*. Alianza

Tilly, C. eta Tarrow, S. (2015). *Contentious Politics*. Oxford University Press.

Tiriba, L. (2001). *Economía popular e cultura do trabalho*. UNIJUI.

Tivey, L. (1981). *The Nation-state. The Formation of Modern Politics*. Martin Robertson.

Tocqueville, A. (1990). *De la Démocratie en Amérique*. (1. arg. 1853). Vrin.

Todorov, T. (2008). *El miedo a los bárbaros*. Galaxia Gutenberg

Tönnies, F. (1947). *Comunidad y sociedad.* Editorial Losada.

Torres, A. (2013). *El retorno a la comunidad*. El búho.

Torres, J. eta Garzón, A. (2010). *La crisis de las hipotecas basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada?* Ediciones sequitur.

Touraine, A. (1997). *Pourrons-nous vivre ensemble? Egaux et différents.* Fayard.

Trent, J. E. (2007). *Modernizing the United Nations System: Civil Society‘s Role in Moving from International Relations to Global Governance*. Barbara Budrich Publishers.

Truell, R. (2019). The future of social work and its crucial role in shaping democracy. *International Social Work,* 61 (6), 755-757.

Tuana, N. (2006). The Speculum of Ignorance: The Women's Health Movement and Epistemologies of Ignorance. *Hypatia A Journal of Feminist Philosophy*, 21 (3), 1-19.

Tyler, I. (2018). Resituating Erving Goffman: from stigma power to black power. *The Sociological Review Monographs,* 66 (4), 744-765

Tyler, I. (2018b). The hieroglyphics of the border: racial stigma in neoliberal Europe. *Ethnic and Racial Studies* 41 (10), 1783-1801

Tyler, I. (2020). *Stigma:* *The Machinery of Inequality*. Zed Books

Tyler, I. eta Slater, T. (2018). Rethinking the sociology of stigma. *The Sociological Review Monographs,* 66 (4), 721-743.

Úcar, X. (2012). “La comunidad como elección: teoría y práctica de la acción comunitaria.” In A. Zambrano eta H. Berroeta (ed.), *Teoría y práctica de la acción comunitaria. Aportes desde la psicología comunitaria*, 37-73. Ril Editores.

Uharte, L. M. (2019). “Marco teórico.” In L. M. Uharte, eta J. Martí (ed.), *Repensar la economía desde lo popular*, 11-52. Icaria.

United Nations (2020). *World Social Report 2020: inequality in a rapidly changing world*. United Nations publication, Department of Economic and Social Affairs.

Uranga, M. (2017). *Erabakitzeko eskubidea, botere eragilea, burujabetza*. Sorzain Argitarapenak

Urbinati, N. (2006). *Representative democracy: Principles and Genealogy*. University of Chicago Press.

Urrutia, I. (2012). Territorial integrity and Self-Determination: The approach of the International Court of Justice in the Advisory Opinion on Kosovo. *Revista d’ Estudis Autonòmics i Federals*,16, 107-140.

Urrutia, I.; Iñarritu, J. eta Nikolas, Z. (2012). “Euskal Estatuaren eraikuntzaren alde juridikoa: sezesioa eta trinkotze-juridiko-politikoa”. In M. Zubiaga (ed.), *Euskal Estatuari bidea zabaltzen. Herrigintza eta erakundeak*, 55-88. Ipar Hegoa Fundazioa.

Valdés, G. (2001). Hacia un nuevo paradigma de articulación (no tramposo) de las demandas emancipatorias. *Utopía y Praxis Latinoamericana,* 6 (14), 48-57.

Valles, M. (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social*. Síntesis.

Vallespín, F. (2012). *La mentira os hará libres*. Galaxia Gutemberg.

Van der Broek, H. (2004). The legitimation of Street Violence in the Political Discurse of Radical Basque Nationalists. *Terrorism and Political Violence,* 16 (4), 714−736.

Van Deth, J .W. (2014). A conceptual map of political participation. *Acta Politica,* 49 (3), 349-367.

Van Dijck, J. (2014). Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology. *Surveillance & Society*, 12 (2), 197-208.

Van Dijk, T. A. (1977). *Text and context. Explorations in the semantics and pragmatics of discourse*. Longman.

Van Holtoon, F. eta Olson, D. (1987). *Common Sense. The Foundations for Social Science*. University Press of America.

Van Leeuwen, T.N.; Moed, H.F.; Tijssen, R.J.W.; Visser, M. S. eta van Raan, A.F.J. (2001). Language biases in the coverage of the Science citation Index and its consecuences for international comparisons of national research performance. *Scientometrics,* 51 (1), 335-346.

Varela, E., Martínez, M.L. eta Cumsille, P. (2015). ¿Es la participación política convencional un indicador del compromiso cívico de los jóvenes? *Universitas Psychologica,* 14 (2), 715−730.

Varela, F. (1998). *Conocer. Las ciencias cognitivas: tendencias y perspectivas*. Gedisa.

Vargas, I. eta Sanoja, M. (2017). *La larga marcha hacia la sociedad comunal. Tesis sobre el socialismo bolivariano*. El perro y la rana.

Vasi, I. B. (2011). Brokerage, miscibility, and the spread of contention*. Mobilization : An International Journal,* 16 (1), 11-24.

Vecina, C. (2010). Tejido asociativo, convivencia intercultural y desarrollo comunitario. *Migracione,s* 28, 227-243.

Velasco, M. K. (2012). Siete puertas para abrirnos a otro Trabajo Social. *Cuadernos de Trabajo Social,* 25(2), 471-476.

Velasco, M. K. (2019). Siete Puertas para abrirnos a otro Trabajo Social. In N. Bribián, E. Garcia-Escamilla, A. Sanz, eta M. S. Bayona (ed.), *Si no hubiera privilegios no habría miserias,*123-132. Zambra-Balerde.

Vergara, J. (2015). *Mercado y sociedad. La utopía política de Friedrich Hayek*. Corporación Universitaria Minuto de Dios-Uniminuto.

Verge, T. (2018). “Alianza entre feminismo y soberanismo: autodeterminación, pacto previo y escenarios constituyentes”. In M. Rodó de Zarate; M. Jorba; M. Foradada; eta A. Batlle (ed.), *Tierra de Nadie. Perspectivas feministas sobre la independencia*, 307-315. Pollen edicions / Gatamaula.

Vermeulen, F. (2010). Organisational Patterns: Surinamese and Turquish Associations in Amsterdam, 1960-1990. *Journal of Ethnic and Migration Studies,* 5 (5), 951-973.

Vilajosana, J. M. (2014). Principi democràtic i justificació constitucional del dret de decidir. *REAF,* 19, 178-210.

Vilajosana, J. M. (2015). “Ponderación de principios jurídicos y derecho a decidir”. In M. Barceló i Serramalera; M. Corretja; A. González Bondia; J. López; eta J.M. Vilajosana (ed.), *El derecho a decidir. Teoría práctica de un nuevo derecho*, 67-90. Atelier Libros Jurídicos.

Vilaregut, R. (2011). Memòria i emergència en l'independentisme català. El cas de las Plataformas pel Dret de Decidir. Doktorego tesia, UAB.

Villanueva, J. (1987). *Lenin y las naciones*. Revolución.

Villares, R., eta Bahamonte, A. (2012). *El mundo contemporáneo: del siglo XIX al XXI*. Taurus.

Villasante. T. R. (2006). *Desbordes Creativos. Estilos y estrategias para la transformación social*. La Catarata.

Villasante, T.R. (2007). Una articulación metodológica: desde textos del socio-análisis, I(A)P, F. Praxis, Evelyn F. Keller, Boaventura S. Santos, etc. *Política y Sociedad,* 44 (1), 141-157.

Villasante, T. R. (2014). *Redes de vida desbordantes. Fundamentos para el cambio desde la vida cotidiana*. La Catarata.

Villasante, T. R. (2017). *Democracias transformadoras. Experiencias emergentes y alternativas desde los comunes.* El Viejo Topo.

Villoro, L. (1997). *El poder y el valor*. Fondo de Cultura Económica.

Virno, P. (2003). *Virtuosismo y revolución*. Traficantes de Sueños

Hillgruber, C., Volkmann, U. (2008). Verfassungsrecht zwischen normativem Anspruch und politischer Wirklichkeit. In Askoren Artean, *Die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft des Öffentlichen Rechts.* Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehre, 67. De Gruyter Recht.

Von Foerster, H. (1992). *Las semillas de la cibernética*. Gedisa.

Waldron, J. (2005). *Derecho y desacuerdos*. Marcial Pons.

Wallerstein, I. (1998). *Utopística o las opciones históricas del siglo XXI*. Siglo XXI editores.

Wallerstein, I. (2005). *Análisis de sistemas-mundo. Una introducción.* Siglo XXI Editores.

Walliser, A. eta De la Fuente, R. (2018). “Los nuevos activismos urbanos y la institucionalización del cambio en Madrid.” In N. Baron-Yelles eta J. Romero (ed.), *Cultura territorial e innovación social: ¿hacia un nuevo modelo metropolitano en Europa del Sur?,* 97-115. Universitat de València.

Walzer, M. (1997). *On Toletarion.* Yale University Press.

Ward, A. (2021). Joe Biden wants to prove democracy Works before it’s too late. *Vox.com*, apirilak 28.

Weinstock, D. M. (2000). Toward a Proceduralist Theory of Secession. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 13 (2), 251-262.

Wellman, C. H. (1995). A defense of secession and political self-determination. *Philosophy and Public Affairs,* 24 (2), 142-171.

White, M. eta Epston, D. (1993). *Narrative Means to Therapeutic Ends*. Norton Professional Books.

Willke, H. (2012). *Supervision in the knowledge society. The role of Professional Associations for Supervision as actors in civil society*. Kassel University Press.

Wójcik, D. (2011). The dark side of NY-LON: Financial centres and the global financial crisis. *Working Papers in Employment, Work and Finance*,11-12, 1-16.

Wolin, S. S. (2008). *Democracia S.A. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo*. Katz editores.

Wong, P. H. (2020). Cultural Differences as Excuses? Human Rights and Cultural Values in Global Ethics and Governance of AI. *Philosophy & Technology*, 33, 705-715.

Wood, B.E. (2014). Participatory capital. Bourdieu and citizenship education in diverse school communities. *British Journal of sociology of education,* 35 (4), 587−597.

Wright, E. O. (2014). *Construyendo utopías reales*. Akal.

Wriston, W. B. (1992). *The twilight of sovereignty: how the information revolution is transforming our world*. Scribner.

Young, I. M. (2000). *La justicia y la política de la diferencia*. (1. Arg. 1990). Cátedra.

Young, I. M. (2002*). Inclusion and Democracy*, Oxford University Press.

Yuval-Davis, N. (2008). The “multi-layered citizen. *International Feminist Journal of Politics,* 1(1), 119−136.

Zabala, B. (2015). “Poder popular desde el feminismo”. In J. Fernandez Rincón (ed.), *Cuando el pueblo se organiza: experiencias de lucha en la construcción de Poder Popular*, 95-122. Cisma.

Zabalo, J. (2006). Nacionalismo vasco: el discurso teórico sobre la nación y su readecuación en la práctica. *Revista de Investigaciones Políticas y Sociológica,s* 1 (5), 83-94.

Zabalo, J. (2008). *Gizarte-Langintzako sarrera.* UPV/EHU.

Zabalo, J. eta Iraola, I. (2022). Current discourses and attitudes in favour of the independence of the Basque Country. *Regional & Federal Studies,* 32 (1), 73-93.

Zabalo, J., Larrinaga, A., Iraola, I., Saratxo, M., Amurrio, M., Mateos, T., Fullaondo, A., eta Anduaga, U. (2016). *Euskal Estatua irudikatzen. Euskal Estatuaren aurreko iritziak eta jarrerak Euskal Herrian. Azterketa kuantitatiboa eta kualitatiboa*. Ipar Hegoa Fundazioa / Parte Hartuz ikerketa taldea,

Zabalo, J. eta Odriozola O. (2017). Eredu aldaketa euskal nazionalismoan? Demokrazia kontzeptuaren garrantzia*. Jakin,* 219 59-80

Zamanillo, T. (2008). *Trabajo social con grupos y pedagogía ciudadana*. Sintesis.

Zamanillo, T. eta Gaitan, L. (1991). *Para comprender el trabajo social*. Verbo Divino.

Zamanillo, T. eta Martín, M. (2011). La responsabilidad política del Trabajo Social. *Trabajo Social Global* 2 (3), 97-115.

Zapata, J. eta Sanín, J. A. (2015). Sociedad civil global:¿ a qué se está asistiendo? *Trans-pasando Fronteras,* 7, 125-148.

Zubiaga, M. (2012). Hegemonia eta erradikalizatze demokratikoa Euskal Herrian. *Eusko Ikaskuntza. XVII. Kongresua* 1641-1651.

1. Parte-hartze sozial maximotzat jotzen da (bazterketarik gabe) ongizate komuna identifikatzera eta erabaki kolektiboak hartzera bideratutako deliberazioetan. [↑](#footnote-ref-1)
2. V. Held (2005:133). [↑](#footnote-ref-2)
3. Hemen eskuragarri: www.unpacampaign.org. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jone Martínez Palacio irakasleak egin du ikerketa hau, 2016-2019 artean: TUC8/1-D00110-11 Unibertsitateko Irakasle Titularren Kidegora sartzeko lehiaketara aurkeztutako ikerketa-ariketa da. [↑](#footnote-ref-4)
5. Testuan, Bourdieu-ren *eremu* nozioari egiten diogu erreferentzia: eragile sozialek ondasun arraroak –kapitala adierazten den askotariko moduak− lortzeko eta metatzeko borroka egiten duten espazio soziala. (Bourdieu, 1966; 1999; 2013, besteak beste). [↑](#footnote-ref-5)
6. “Nebulosa” hitzak baditu, “izar-laino” adieraz gain (Euskaltzaindia), beste esanahi batzuk gaztelaniaz (RAE) zein frantsesez, adibidez: gauza zehaztugabe eta nahasien multzoa, argitasunik gabea… Hemen, “laino” edo “lauso” adierei loturik, “nebulosa” hitzari eutsi diogu itzulpenean, metafora gisara balio digulakoan eta termino unibertsalari hurbiltzen baitzaio. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hausnarketa hori zor diogu Liquen DataLab kooperatibari eta Bartzelonako udalak antolatutako parte-hartzeari eta feminismoari buruzko jardunaldietako konbertsatorioari (2019ko otsailaren 5ekoa). [↑](#footnote-ref-7)
8. Terminoak hitz-joko bat ezkutatzen du eta ingelesezko *fix* hitzaren interpretazio desberdinei egiten die erreferentzia. Alde batetik, ‘finkapenaren’ zentzu literalak leku jakin batean kapitalak denbora luzaroan zehar egiten duen finkatze iraunkorrari egiten dio erreferentzia. Bestalde, kontzepzio metaforikoenak bat-bateko eta aldi baterako konponbidera edo erantzunera garamatza, berrantolaketa espazialean eta/edo estrategia espazialetan oinarrituta, kapitalismoaren berariazko krisi-joerei erantzuteko hartzen diren “soluzioei” hain zuzen. Azken hauen artean aipatutako produkzio-ereduen arteko talka (desindustrializazioa bezala ere uler dezakeguna) eta haren ondorioak nabarmenduko genituzke. [↑](#footnote-ref-8)
9. Brenner-ek eta Theodorek (2002) honako hauek aipatzen dituzte: tokiko politiketan enpresek gidatutako kooperatiba-sareak ezartzea; tokiko garapen ekonomikoko politika berriak mobilizatzea, enpresen eta industria-multzoen arteko lankidetza sustatzeko; gizarte-bazterketa murrizteko oinarri komunitarioko programak hedatzea; koordinazio-sareetan lan egiteko modu berriak sustatzea, lehen independenteak ziren estatuko esku-hartze lokaleko eremuetan; eta metropoli-mailako hiri-marketina sustatzea, eskualde-mailako erakunde berriak sortuz. [↑](#footnote-ref-9)
10. "Administrazio" terminoa sartzen dugu, burokraziak izan dezakeen garrantzia hobeto jasotzen eta bistaratzen duela uste dugulako. Hemen, Gramscik (1975, Q 15.) termino horri ematen zion garrantziaz ari gara, funtzio tekniko eta politikoak betetzen baititu gure sisteman. Gainera, ikuspegi gramsciarrak beharrezkotzat jotzen du burokrazia estatuarekiko leialtasuna izatea, horrek eramango baitu praktikara estatuaren ideologia eta ikuspegi hegemonikoaren zabalkuntza. [↑](#footnote-ref-10)
11. Arestiko terminoaren ordez, “hiri-mugimenduak” erabiliko dugu, egungo hirien errealitatera hobeto egokitzen dela uste baitugu. Izan ere, nahiz eta uste dugun mugimenduek beren burua hiri-mugimendutzat, hiritartzat edo hiriarekin erlazionatutzat hartzea beharrezkoa dela, benetan hiri-mugimendutzat hartzeko (Castells, 1983), ezinbestekoa da berreskalamenduaren testuinguruari berriro ekitea, eta kontuan hartzea gaur egun hiri-mugimenduek lurraldearekin duten eskala anitzeko harremanak? urrun daudela (Swyngedouw, 2004) lehen existitzen ziren antolamendu-egituretatik eta mobilizazio-estrategietatik . [↑](#footnote-ref-11)
12. Espainiako Institutu Geografiko Nazionalak eta Espainiako Geografia Elkarteak bultzatzen dute argitalpena, Alcalá de Henaresko Unibertsitateko José Francisco Sánchezen eta Alacanteko Unibertsitateko Jorge Olcinaren zuzendaritzapean. Argitalpen hau SOLIVID ikerketa proiektutik dator, elkarlaneko mapa bat eta online baliabideen banku bat eraikitzeko proiektu kolektibo bat, COVID-19aren krisiari aurre egiteko ekimen solidarioei buruzkoa. Hona hemen iturria: <https://www.solivid.org/?lang=es> [↑](#footnote-ref-12)
13. Gaztelaniaz: Definir al Estado como una relación social, implica que el ejercicio de poder estatal, supone una condensación determinada por la forma del cambiante equilibrio de fuerzas (Jessop, 2008:46). [↑](#footnote-ref-13)
14. Gaztelaniaz: “El poder del Estado refleja el equilibrio de fuerzas predominante mediado por el aparato estatal con su selectividad estratégica inscrita estructuralmente” [↑](#footnote-ref-14)
15. Gaztelaniaz: “el Estado puede definirse como un conjunto de instituciones, organizaciones, fuerzas sociales y actividades, incrustadas y reguladas socialmente, seleccionadas de manera estratégica y organizadas alrededor de la toma de decisiones que son vinculantes colectivamente para una comunidad política imaginada”. [↑](#footnote-ref-15)
16. Gaztelaniaz: “Jessop entiende por selectividad estratégica, la forma en la que el Estado, considerado como un conjunto social, posee un impacto específico y diferenciado sobre la capacidad de las distintas fuerzas políticas para perseguir sus intereses y estrategias particulares en contextos espaciotemporales específicos.” [↑](#footnote-ref-16)
17. Azkunek (2018; 2021) garatutako ideiari buruz ari gara: Estatu matrizea Espainia izango litzateke, eta estatalitate subalternoak, kasu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa izango lirateke. Ez dira estaturik gabeko naziotzat hartzen, estatu-egiturak dituztelako. Mendekotasun material, estrategiko eta diskurtsiboak bihurtzen ditu subalterno Estatu matrizeari dagokionez. [↑](#footnote-ref-17)
18. Demokraziaren pribatizazioari loturiko garapen-logikak nagusituko direla adierazi nahi dugu. [↑](#footnote-ref-18)
19. Aldez aurretik banaturik zeuden espazioak elkartzeko gaitasuna. [↑](#footnote-ref-19)
20. Zuzenbidearen bidezko integrazioari buruzko informazio gehiagorako, ikus Burley eta Mattli, 1993 eta Weiler, 1994 [↑](#footnote-ref-20)
21. Discours par le Président Juncker en plénière du Parlement européen à l'occasion de la séance solennelle pour célébrer le 20e anniversaire de l'euro. Ikusgai: h ttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH\_19\_425 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ikusgai: https://[www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/europe/president-macron-s-](http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/europe/president-macron-s-) initiative-for-europe-a-sovereign-united-democratic-europe/ [↑](#footnote-ref-22)
23. Ikusgai: h ttps://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu2018-speech\_es\_0.pdf [↑](#footnote-ref-23)
24. Aste hori 2020ko maiatzerako antolatzea zegoen aurreikusita, baina Covid-19 birusa dela eta, atzeratu behar izan zen. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ikus <https://antiimperialistweek.org/en/exhibitions/capitalism/> eta <https://antiimperialistweek.org/en/exhibitions/neoliberalism/> estekak. [↑](#footnote-ref-25)
26. Zentzu honetan, Lópezen (2015:36) arabera: *“Demosaren borondate demokratikoa lortzeko tresnarik arrazoizkoena, erreferenduma izango litzateke, baina horren zuzenak ez diren beste aukera batzuk ere baliatu daitezke, hala nola, ordezkari legitimoen erabakia (Kosovo) edo irakurketa plebiszitarioa egiteko asmo esplizituarekin deitutako hauteskundeak (Katalunia)”.*  [↑](#footnote-ref-26)
27. Stephen Tierney-k (2015:19) modu honetan bereizten ditu erreferendum konstituzionalak: *“Estatu berriak sortzeko erreferendumak,(...); konstituzioak aldatu edo berriak sortzeko erreferendumak (...); estatu azpiko autonomia eredu berri konplexuak ezartzeko erreferendumak, batez ere Espainia eta Britainia Handia bezalako estatu multinazionaletan; eta botere subiranoa estatutik nazioarteko erakundeetara transferitzeko erreferendumak, Europar Batasuneko tratatuen atxikitze eta berritzearekin zerikusia dutenak.”* [↑](#footnote-ref-27)
28. Proposatutako prozesua eta fase bakoitzean sortzen diren eztabaidak zehatzago ezagutzeko kontsulta daiteke: Alvarez, Amalur. *Erabakitzeko Eskubidea. XXI. mendeko eskubide baten genesia. Doktorego Tesia*. (2020). Leioa: UPV/EHU.<https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/50223/TESIS_ALVAREZ_ORTIZ_AMALUR.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [↑](#footnote-ref-28)
29. Kanadako Gorte Gorenaren Kontsulta Iritziak, 150. parragrafoak, zehazki, honako hau dio: *“Sezesio aldaketari buruzko galdera argi baten aurrean, Quebecen gehiengo argi batek zilegitasun demokratikoa emango lioke sezesio ekimenari, konfederazioko gainerako kideek aitortu beharko luketena.”* Quebecen sezesio eskubidearen inguruko Kontsulta Iritzia ondorengo estekan dago eskuragarri: [*https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do*](https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/1643/index.do) [↑](#footnote-ref-29)
30. Interesgarria da, zentzu honetan, Brexit-aren negoziazio prozesua aztertzea: <https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-uk-after-referendum/> [↑](#footnote-ref-30)
31. Artikulu hau eguneratu dugu: “Una articulación metodológica: desde textos del socio-análisis, I(A)P, F. Praxis, Evelyn F. Keller, Boaventura S. Santos, etc.” (Política y Sociedad, 2007, 44 (1), 141-157). 2007an Konplexutasunari eta Partaidetzazko Metodologiei buruzko monografikoa argitaratu genuen Unibertsitate Complutenseko *Política y Sociedad* aldizkarian; han sartu genuen testu batean du oinarria orain berridatzita aurkezten dugun artikulu honek. Era berean, testu horrek “Desbordes Creativos” (2006) liburuko ideiei heltzen die batik bat; han, luze eta zabal bildu genituen egindako saiakuntzen oinarriak eta gaur oraindik ere lantzen jarraitzen dugun “soziopraxiari” buruzkoak, hau da, partaidetzazko prozesuetara ekarritako metodologia berriei buruzkoak. [↑](#footnote-ref-31)
32. Justizia sozialaren eta bidegabekeria kognitiboaren arteko elkarrekiko lotura izango da unibertsitatearen barnean eragozpen handiena izango duen ideietako bat, historikoki ezagutza lokalen, laikoen, indigenen, herrikoien aurka zientzia modernoaren izenean egindako epistemizidioaren eragile nagusia izan baitzen. Litekeena da eragozpena handiagoa izatea Brasilen, unibertsitateko elitea erraz bereganatu baitzuen herrialde berri baten ideia autopozgarri/pizgarriak. Historiarik gabeko herrialde horretan XIX. eta XX. mendeko migratzaileen seme-alabez bakarrik osatutako herrialdea izango balitz bezala, antzinako herri indigenarik eta esklaboen ondorengorik gabe. [↑](#footnote-ref-32)
33. Parte-hartzea egiazkoa da soilik benetako eragina baldin badu emaitzetan, bitartekoetan eta harengana iristeko metodoetan. Parte-hartze izenarekin edo antzeko beste batzuen atzean, kontsulta, esate baterako, izaera neo-koloniala ezkutatu ezin duten Iparra-Hegoa “laguntza” proiektuak gauzatzen dira. [↑](#footnote-ref-33)
34. Zientzia-tailerrei buruzko azterketa irakur daiteke Wachelderren, 2003 [↑](#footnote-ref-34)
35. Eusko Jaurlaritzako Doktoretza Aurreko 2022ko dirulaguntzaren onuraduna. [↑](#footnote-ref-35)
36. Kapitulu hau egiteko oso garrantzitsua izan da liburu honetan elkarlanean aritu diren gainerako idazleen lankidetza eta laguntza. Zinez, eskerrik asko. [↑](#footnote-ref-36)