Aitzina goaz.

Un projet pour le Pays Basque.

LEHEN KONGRESUA
2022ko azaroaren 26a
TXOSTEN POLITIKOA

0.- Sar Hitza

1.- Testuingurua
  1.1.- Orokorra ........................................................................................................... 5
  1.2.- Frantzes Estatua .................................................................................................. 6
  1.3.- Euskal Herria ....................................................................................................... 7

2.- Fase politikoa: Herri gisako prozesuan aitzinatu
  2.1.- Burujabetza oritzugarrian .................................................................................. 8
  2.2.- Estatus politikoaren aldaketa .............................................................................. 9
  2.3.- Agenda partekatua ................................................................................................ 9
  2.4.- Aliantza zabala ..................................................................................................... 9
  2.5.- Prozesuaren herri izaera ....................................................................................... 9
  2.6.- Espazio zabalen artikulazioa ............................................................................... 9
  2.7.- Herri mobilizazioaren garrantzia ....................................................................... 9

3.- Ondoko urteetako erronak
  3.1.- Sekuentzia instituzional berriaren aldeko dinamika berpiztu ................................ 10
  3.2.- Bake prozesua bururaino eraman ......................................................................... 10
  3.3.- Euskaldun zein bidezko aldeko alda daudenak egin ................................................................................................................... 10
  3.4.- Lurrak eta ekonomiztasunen alderdiak eman ................................................................................................................... 10
  3.5.- Metamorfoziak ekologikoaren gauzatzea ................................................................ 10
  3.6.- Egitura soziala eta ekonomikoaren alda daudenak .............................................. 11
  3.7.- Borroka feministara bultzatzea ........................................................................... 11
  3.8.- Nazio erakuntza sendotu ..................................................................................... 11
  3.9.- Mugimendu abertzalearen gaurkotzea ................................................................ 12
  3.10.- EH Bairen proiektua azkartu eta hedatu ......................................................... 12

4.- EH Bairen funtzioak ondoko urteetan
  4.1.- EH Bai, herri prozesuaren sustatzailea ................................................................. 13
  4.2.- Sekuentzia instituzional berriaren bultzatzailea .................................................... 13
  4.3.- Proiektu politiko integral baten eskaintza jendarte osoa .................................... 13
  4.4.- Hauteskunde eronkoei buruzoa ekintza ................................................................ 13
  4.5.- Lant instituzionalaren, eraldaketara bultzatzea .................................................. 14
  4.6.- Herri mobilizazioaren sustapena ........................................................................ 14
  4.7.- Borroka ideologikoa eta mezu propioa ................................................................ 14

5.- EH Bairen izaera
  5.1.- EH BAI, proiektu abertzalea eta ekzertiarraren eramaileen ................................ 14
  5.2.- Mugimendu abertzalearen ADN ......................................................................... 15
  5.3.- EH Bairen identitate bikoitza: ekintza sozio-politikoa eta lan instituzionalaren ...... 15

6.- Aliantza estrategia
  6.1.- Herri akordioak, gehiegiko sozial eta politikoak .............................................. 16
  6.2.- Aliantza elektoralak ............................................................................................ 16
  6.3.- EH Bildurekin akordio estrategikoa ................................................................... 17
  6.4.- Frantzes Estatu mailako harremanak ............................................................... 18
0.- Sar hitza


Epealdi honetan, EBHaik bere garapena izan du, barnez eta kanpo mailan, eta ezkerreko abertzaleen ezerreferentzia politiko-instituzionala bilakatu da. Halako prozesuetan gertatzen denez, ibilbide honetan bere gorabeherak izan ditu, baina bai loiloan jarri behar dira indar batasunaren alde egin den ahalegina eta kausitu ditugun aitzinamenduak. Azken hamarkadan herri mobilizazio zabalek eta adostasunek ezagutarritu dute Ipar Euskal Herriko bizi sozial eta politikoa, zenbait aldaketa garantitsu ere izan dira, eta beraz, ondoko urteei begirako perspektiba berriak gogetatzea momentua gara.

Hala, EBHairen lehen kongresurako dokumentu honek, ondoko lau urteei begirako lido politikoarentzako gako nagusiak finkatzea du xede, bizi dugun testuingurua eta egin diren aitzinamenduak kontuan hartuz.

1.- Testuingurua

1.1.- Orokorra


Bestalde, ezoekia gertaera klimatikoei krisi ekologikoaren lauritasunaren neurria agerian eman dute. Lehengaien eskasia aurreikusia da eta ber denboran handia den migrazioaren fenomenoa emendatuko du. Munduan gerla eta lehia estrategikoak ere testuinguru orokorraren baitan kokatu behar dira. Europar Batasunak AEBrekin lerratzeko bidea hartu du. Ukrainaren kontra Errusiaren burutzako erasoaren iturri konplexuetan sartu gabe, ondorio geopolitiko eta ekonomiko garrantzitsuak ezagun ditu jada: jende migrazio mugimendu handiak, NATOren ber indartzea eta herri berri batzuen kidetzea, Mende-baldeko herrien armatze politikak, zerealen eskasia kon-
tinente batzuetan, energia iturrien prezioen gorakada eta inflazio nabarmena.

Sistema kapitalista berrrasmatzen eta berkokatzen ari da, eta zentzu horretan, ezezonkortasun sozialaren eta larrialdi klimatikoaren testuinguruan, berkokapen hori eredu autoritarioagoen eta gibelatze sozialaren lidotik efortzen ahal da, desberdintasun eta prekarietate handiagoa argizatzen, eta jendartearren ongizate maila apaldu.


Ezoekin kasutan, burujabetza, birtokiratzea eta tokian tokiko aterabideen aldeko diskurtsoen mugiak sortu ziren, eta desberdintasun eta prekarietate horiek, aldaketa ekologikoaren aldeko diskurtsoen muinean kokatuak dira, eta ezkerreko kidea berezkoak eskuratzen ahal du.


Kongresurako txosten politikoa

1.2.- Frantses Estatua

Frantses Estatuko egoerari doakionez, beharrezkoa da azken urteetan bere bilakaera tendintzia orokorran diruditen hainbat puntu azpimarratzat: Segurgu, hauek ondoko urteak baldintzatuko dituzte.

- Bilakaera neoliberal eta autoritarioa

Frantses Gobernuen kolorea dena delakoak izanik ere, UMP (Sarkozy), PS (Holland) eta orain LREM (Macron), politika gero eta liberal eta autoritario sakonagoetarako ageriko eta asumituriko bilakera argi bat baieztatzen ahal da. Biak elkar lotuak dira, autoritarismoak krisi sozial garaian populakuntza kontrolatzeko bitartekoa delako, eta krisia neoliberalismoak eragiten dituen ezberdintasunetatik sortzen delako.

- Krisi politikoa

Azken hauteskunde guzietan abertzaleekon eman dezatuz iraunkorra ikusten ari gira eta ezezonkortegi eta eskuineko alderdi politikoko tradizionalak ez da gai izan eztabaida politikoa baldintzatzea. Gisa horretan azken hamarkadetan ukan duten zentralitate politikoa galtzen ari direlarik.

1.3.- Euskal Herria

Munduko testuinguruan baitan eta bi estatuen menpe, Euskal Herria ez da salbu arestian aipatuak izan diren tendentzia horietatik. Frantziaren portako ikusialdea eta zabalena batekin batera, krisi sozial, ekonomiko, sanitario eta ekologiakoak bere ondorioak ditu gurean ere.

Herri gisa ez dugu asko tresnarik desafio horiei aurre egiteko, baina hala ere, azken urteetan aitzinamenduak egin dira eta Ipar Euskal Herriaren garapenerako funtsekoak diren gaietan adostasunak lortu dira.

- Borroka armaturaren zikloaren bukaera eta agertoki berria

Aiteko konferentziak eta ETAren borroka armaturaren bukaera inSPORTIA puntu historikoak markatu dute euskal gatxakaren ibilbidea, erronka bikoitza sortuz Euskal Herriko panorama politikoki: burujabetza prozesuan eta lurralde batasunean pasu erabakigarriak ematea eta gatxakaren ondorioak konpontzea.


2011eko Aiteko nazioarteko konferentziak 2018ko ETAren desegiteraingo, bake prozesuaren garapenak baldintzak berriak sortu ditu. Ildo horretan, iraganean zatiketa iturri nagusietarikoa izan den borroka armaturaren zikloaren bukaera, fase berri bat ideki du proiektu abertzalearentzat.

- Instiruzulizazioa prozesua, Euskal Elkaragoaren sorrera


KONGRESURAKO TXOSTEN POLITIKOA 7

EHBai-EHBilduren akordio estrategikoak estrategia eta ekintza koncretu batean gauzatu behar du oraindik.

2.- Fase politikoa: Herri gisako prozesuan aitzinatu


2.1.- Burujabetza ortzimugan


metaketa handiak izanen dituen prozesu gisa ulertzea. Estatuak gehiengoaren borondateari ukazio eta mesketa-erakundearen arantzaren eta Parisen gure herriaren eta oro har jardueraren interesen kontrako erabakia hartzen den heinean, polarizazio handiagoa emango da Euskal Herriaren eta Estatuaren artean, horrek gehiago indartu beharko ditu jakin bereziki, burujabetzaren aldeko posizioa. Hauek dira prozesu horren ondoa urteetako urteetako aldeko urteetako urtetan jada gabeko gasko nagusiak:

2.2.- Estatuto politikoaren aldaketa


2.3.- Agenda partekatua


2.4.- Aliantza zabala

hartuko dute eta arlo politiko-instituzionaleko erabakia baldintzatuko dituzte.


3.- Ondoko urteetako erronkak

Fase politikoaren inguruko kokapena eginkin, logika horren baitan, ondoko lau urteetarako lehentasuneko erronkak finkatzaia dagokigu. Gisa berean, erronken arrakasta bere esku soilik ez dela jakinik ere, EHBaik berak paper determinantea jokatzen du, bai gainingaroekin eraman behar ditugun dinamiketan, bai bere proiektu politikoaren arabera egin behar dituen proposamenetan.

3.1.- Sekuentzia instituzional berriarena aldeko dinamika berpiztu

Aipatu dugun bezala, Euskal Elkartotik estatutako berri batera pasatzeko trantsizioa ireki behar da Ipar Euskal Herrian, noiz eta Frantzés Estatuan berean, lurralde auziaren inguruko eztaldetak ireki direnean. Adostasun handia bildu duen Lurrulde Kolektibitatearen alde kokatzen gara, jakinik, Euskal Herrian eta Estatuan ere testuinguruan aldaketak gertatu direla, eta posible dela, oraindik ere handiagoak gertatzea. Edozein, erronken arrakasta bere bai beharko da, ondoko lau urteetarako lehentasuneko erronkak fase politikoaren inguruko kokapena eginik, logika horren 3.- Ondoko urteetako erronkak
tik egin beharko da, EHBaik proiektu politikoaren bai eta beste era
tako sustengatzea.

3.2.- Bake prozesua bururaino eraman


Etxera bere honetan, etxeratze prozesuak eta gatzak politikoak arrazatxo ondorio guztiak, auzi politikoaren bai

tikoa bere konponbidea errespetatuko dituen konponbide demokratiko bat sustatu behar dugu. Orain arte bezala, adostasun zabalak eta herri mobilizazioa dira giltza.

EHBaik, Baionako deklarazioa inarrituz harturik, jende zibilarekin batera, bide honetan sortuko diren gogoeta eta dinamiketan parte hartze aktiboa izanen segitu du.

3.3.- Euskalduntzak aitzinamenduak egin

Euskalaren egoera laurra izatean segitzen du Ipar Euskal Herrian, baina azken urteetan bere aldeko politika eta neurriekin babesa emanduta da jendartean eta arlo politikoi. Azterketak euskara egiteko eskubidea segurtatzea eta murgiltze eredua orokortzeko konpontzeko bidea iriztea edela. Eta horrekin, 3.3.- Euskalduntzak aitzinamenduak egin
tik egin beharko da, EHBaik proiektu politikoaren bai eta beste era
tako sustengatzea.

3.2.- Bake prozesua bururaino eraman


Etxera bere honetan, etxeratze prozesuak eta gatzak politikoak arrazatxo ondorio guztiak, auzi politikoaren bai

tikoa bere konponbidea errespetatuko dituen konponbide demokratiko bat sustatu behar dugu. Orain arte bezala, adostasun zabalak eta herri mobilizazioa dira giltza.

EHBaik, Baionako deklarazioa inarrituz harturik, jende zibilarekin batera, bide honetan sortuko diren gogoeta eta dinamiketan parte hartze aktiboa izanen segitu du.

3.3.- Euskalduntzak aitzinamenduak egin

Euskalaren egoerak laurra izatean segitzen du Ipar Euskal Herrian, baina azken urteetan bere aldeko politika eta neurriekin babesa emanduta da jendartean eta arlo politikoi. Azterketak euskara egiteko eskubidea segurtatzea eta murgiltze eredua orokortzeko konpontzeko bidea iriztea edela. Eta horrekin, 3.3.- Euskalduntzak aitzinamenduak egin


Etxera bere honetan, etxeratze prozesuak eta gatzak politikoak arrazatxo ondorio guztiak, auzi politikoaren bai

tikoa bere konponbidea errespetatuko dituen konponbide demokratiko bat sustatu behar dugu. Orain arte bezala, adostasun zabalak eta herri mobilizazioa dira giltza.

EHBaik, Baionako deklarazioa inarrituz harturik, jende zibilarekin batera, bide honetan sortuko diren gogoeta eta dinamiketan parte hartze aktiboa izanen segitu du.
3.4.- Lurra eta etxebizitzaren arazoari aterabideak eman


- Eragile sozial, sindikal eta politikoek osaturiko plataformak batzaleak mobilizazioa sustatzen dute.
- Ipar Euskal Herriko eraldaketa gizartearen bidean egiaztzen da.
- EHUak initzatibak politiko-instituzionalak abian ezartzen, Euskal Elkargoan, lurralde politikoak eta kultura politikoa.

3.5.- Metamorfosia ekologikoaren gauzatea


- Trantsizio ekologiko eta energetikoaren erronketan herritarrak, gizarte zibilekoa eta mundu ekonomikoko eragileak tontorleak eraketa bateak izango du. Klimaren aldeko adostasun zabalak lortzea jendarri behar dute.
- Klimaren aldeko adostasun zabalak lortzea jendarri behar dute.
- Ingurumena sustituzten duen proiektuak salatu eta egiaztzea bai, baina batez ere metamorfosia ekologikoa eta energetikoak txinortzea lurralde politikoak proposamentzat egin behar du.

3.6.- Egitura social eta ekonomikoekon aldarraketa

Sistema publikoaren privatizazioak eta erroreformen bidezko eskebizun sozialaren berriak jotzea gero eta sektore gehiago hurbiltzen ditu, prekariatetako emendatzea. Erabaki nagusia gure lurraldetik kanpo hartzen direlarik, Euskal Herriko erronketan eztabaidako berri bat abiarazteko. Izan ere, eraldaketa sozial eta ekonomikoa egungo egiaztatzeko izan daiteke eragileak bertan hartzen badira.

- Sindersa erabaki politikoen mobilizazioa sustatzen dute.
- Langileen (baite langile independenteak) alde eta Ipar aldeko eraldaketa politikoa.
- EHUak eraldaketa sozial eta ekonomikoko proposamen osoa egitea, krisi ekologikoaren auzia bere baino onartzen dute.

Horretarako, lehentasuna izanen dute:

- Egitura sozial eta ekonomikoa erkezten duen urteetan.
- Ipar Euskal Herriko eraldaketa politikoa.
- EHUak eraldaketa sozial eta ekonomikoko proposamen osoa egitea.

Bestalde, Ipar Euskal Herriko garrantzia berezia duen laboralarien eraldaketa sozial eta ekonomikoa erabaki ahalbidetzen dute. EHUak eraldaketa sozial eta ekonomikoak proposamen osoa egitea.

Horretarako, ideak dira:

- EHUak eraldaketa sozial eta ekonomikoreko proposamen osoa egitea.
- Langileen (baite langile independenteak) alde.

3.7.- Borroka feministari bultzada

Patriarcatuak gua jenderatzen erroturik segitzen du. Are, sistema kapitalistak azken urteetan egin duten erreformetik kaltuetak izan diren artean emazteak izan dira nagusienetarikoak, hain bizi-baldintzak okerri direlarik erabaki eskuobrigo bihurtzea, eta EHUak bere aktibitateak.

- EHUak ernak izan behar bezala, sindikal eta politikoek.
- EHUak ernak izan behar bezala, sindikal eta politikoek.

Mugimenduako ondorioz.hasierako politika batzuk ematen dira. Horren ondorioz. EHUak bere aktibitateak.

Mugimendu feminista eta haren mobilizazio etxearen aldeko sustatzea.

Mugimendu feminista eta haren mobilizazio etxearen aldeko sustatzea. KONGRESURAKO TXOSTEN POLITIKOA 11

• Hauteskundeetako programak eraikitzeko, xarta horretan oniarritu beharko dira hautagaiak.

• Gainerateko eragileekin Ipar Euskel Herria feminismoa oniarritzen diren neurriak eta dinamikak bultzatzeko adostasunak bultzatuko ditu EHBAik, betiere mugimendu feministarekin lehentasuneko harremanean.

• Zaintza batzorde bat sortuko du: mugimenduaren baino hedatuago izaitea, anitzeta den permititu du, zalantzarik gabe, egun abertzaleen ideiak gisa hartzen ahal ditugu. Borroka eta lan iraunkor horrek darte zein instituzioetan hartu duen lekua adibide ukaezin alternatiba berrien sorkuntzan, EHBairen sorrera eta jen netan integratzeko gaitasuna.

3.8.- Nazio eraikuntza sendotu

Ezkerreko abertzaletasuna Euskal Herri osoan hedatua da, eta nahiz eta gure nazioa errealitate administratiboa ezberdinetan banatua izan eta erritmo ezberdineko prozesuak eraman, nazio ikuspegi eta estrategia bat par Tekatzeko dugu. Ondoko urteetan eginbestekoa izan da gainerateko lau euskal lurraldeek harremanak sendotzea, estatus politikoen eztabaideak elkarrekin aztertzea eta nazio dinami-kak zein proiektuak garatzea edota planatzen ezartzea, Euskal Herriaren burujabetza bidean aitzinatzeak. Horre-tarako, beharrezkoa izanen da:

• EHBildurekin harremanak iraurkun bilakatzea eta elkarrekin gogoetak eta egitasmoak paratezaketa. Tartean, Udalbiltzari buruzko gogoetak eta mugaz gaindiko harremanak ageri dira erronka gisa.

• Nazio mailako askotariko dinamika sozial, kultural, ekonomiko eta politikoak sustatu eta sustengatzea eta nazio gisa indartzen gaituzten hitzordu nagusiak finkatzea.

3.9.- Mugimendu abertzalearen gaurkotzea


Horretarako jarri da abian mugimendu abertzaleko sektore eta militantez antolatuta erakarri nahi dituen Mugimen-du Abertzalearen Jurdunaldiak, bereziki 2023tik 2024ko Aberrik Engunera begira garatuko direnak.

EHBAik ekimen komun horren aldeko parioa egiten du, elkarrekin marraztu beharreko orientazio nagusietan ekarpe na eginez eta bere egitasmo politiko osatzeko ezinbestekoa gisa tartatzeko iraun. Gisa berean, prozesu horrek lagundu beharko du EHBAik errekorreko abertzale guzien topaleku eta erreferentzia politikoa bilakatzen.

3.10.- EHBAiren proiektua azkartu eta hedatu

Herri prozesuaren ikuspegiaren garrantzia azpimarratzea ari garen honetan, ibilbide hau arrakastaz egiterik izanen dugu, erran dugun bezala, ezkerreko mugimendu abertzalek erronkari anbizioz eta erraginkortasunez heltzen badio. Azen urteetan, mugimenduaren sektore ezber-dinen mobilizazio eta proiektu berriak plantatzen ezartzeko gaitasunarekin, eta baina EHBAirekin bidez, instituzioetan indar harreman berriak sortzeko etkeseak gaitagatik izaten ahal duen ahala ere. Horregatik, burujabetzaren bidea indartzeko errekoreko abertzale guzian biltzeko giza iraun den EHBAi behar dugu, aipatu dugun gaurkotze horren baino kokatatuko dena, jendarteari proiektu politiko sendo bat eskaintzea eta bere jardueraren bidez, hegemonia ideologiko eta politikoan aitzinatzea.

• Jendarteke esparru zalabalo bat biltzeko bako-zioarekin aitortu behar du EHBAik, eta horrenbestez, ongi zehaztu beharko du eta ekipa bakoitzean zer sektore zer banez, joan doan dena. Hala, kontuan hartu beharko du Frantses Estatuaren emendatu den ez azkine-kendu maila, frantses ezkerren krisia eta gaur arteko indarren barreiaztea, krisi social eta ekologi-koaren aitzinean Estatuak ematen ez dituen atera bideak... Egingo sistema kalifikatua gaindituz jendarteke esparru berri bat iraiki nahi duen mugimendu politikoa izanik, sektore berriak erakartzea gaitasun bat izan beharko du ondoko urteetan, bere inguruan indar gehiago bilatzen duen, EHBAi proiektu politikoaren jendarte-ko eta zabaltzea, gure politikoa denan, EHBAirekin proiektu politikoaren indartzea eta zabaltzea, gure politikoa denan, EHBAirekin proiektu politikoaren indartzea eta zabaltzea.
EHBairen aktibitateetan heldu den Zuzendaritzaren lehentasunetariko bat izan beharko da.

• Hori guzira ikusirik, Ipar Euskal Herriko biztanleei proiektu politiko berrituz bat eskaini behar die EHBAi. Hori izanen da erronka nagusietariako bat, hots, barne prozesu parte hartzaile bat eraman eta askotariko ekarpenen bidez, egitasmo politiko hori osatzea jendarte osoari egiazkio alternatiba politiko, sozial, ekonomikoa eta kulturala proposatzeko.


• Hauteskunde erronkei dagokienez, 2022-2026 epealdian hauek izanen dira hitzordu nagusiak:
  - 2023an, hauteskunde senatorialak.
  - 2024an, europar parlamentuak.
  - 2026an, herriko bozak eta Euskal Elkargo senatorialak.


4.1.- EHBAi, herri prozesuaren sustatzaile

EHBAi fase honek eskatzen duen herri adostasun zabalen logika elikatuko du Ipar Euskal Herriaren proiektu politikoan indar nagusietakoak bilekuku den heinean, prozesu hori aitzinera eramaten laguntzeko bere funtseioak berregokituko ditu.

4.2.- Sekuentzia instituzional berriaren bultzatzaile

EHBAi, herri prozesuaren sustatzaileak bere funtzioak berregokituko dira, proiektu politiko berritu bat eskaini behar die, bere inguruan al-

4.3.- Proiektu politiko integral baten eskaintza jendarte osoari

Ipar Euskal Herriaren biziraunen eta garapenerako oinarriko gaiaren handia sozial, politiko eta instituzionalen aldeko parioa egiten badu ere, EHBAi justizia sozialean oinarritzen den Euskal Herri berur-jabe batefulako politiko proiektu politikoa defendatzen du, Are gehiago, sinetsita gaude, egongo krisi sistemikoa aitzinera, Ipar Euskal Herriak beharko lituzkeek egiazkio aterabideen erameko izaten ahal dela.

Lako horretan, Ipar Euskal Herriko biztanleei, langile klase eta herri sektore xumeen interesak lenetsiz, programa politiko integral bat eskain behar die, bere inguruan al-

Ipar Euskal Herriko biztanleei, langile klase eta herri sektore xumeen interesak lenetsiz, programa politiko integral bat eskain behar die, bere inguruan al-

4.3.- Proiektu politiko integral baten eskaintza jendarte osoari

Ipar Euskal Herriaren biziraunen eta garapenerako oinarriko gaiaren handia sozial, politiko eta instituzionalen aldeko parioa egiten badu ere, EHBAi justizia sozialean oinarritzen den Euskal Herri berur-jabe batefulako politiko proiektu politikoa defendatzen du, Are gehiago, sinetsita gaude, egongo krisi sistemikoa aitzinera, Ipar Euskal Herriak beharko lituzkeek egiazkio aterabideen erameko izaten ahal dela.

Ilbon horretan, Ipar Euskal Herriko biztanleei, langile klase eta herri sektore xumeen interesak lenetsiz, programa politiko integral bat eskain behar die, bere inguruan al-

Ipar Euskal Herriko biztanleei, langile klase eta herri sektore xumeen interesak lenetsiz, programa politiko integral bat eskain behar die, bere inguruan al-

4.3.- Proiektu politiko integral baten eskaintza jendarte osoari

Ipar Euskal Herriaren biziraunen eta garapenerako oinarriko gaiaren handia sozial, politiko eta instituzionalen aldeko parioa egiten badu ere, EHBAi justizia sozialean oinarritzen den Euskal Herri berur-jabe batefulako politiko proiektu politikoa defendatzen du, Are gehiago, sinetsita gaude, egongo krisi sistemikoa aitzinera, Ipar Euskal Herriak beharko lituzkeek egiazkio aterabideen erameko izaten ahal dela.

Ilbon horretan, Ipar Euskal Herriko biztanleei, langile klase eta herri sektore xumeen interesak lenetsiz, programa politiko integral bat eskain behar die, bere inguruan al-

Euskal Herriaren aldeko prozesuan azken urteetan egin direnen aitzinamenduek ondoko urteetan segida berri bat izanen badute, ezkerreko mugimendu abertzaleak funtseko papera bete beharko du helburu hori lortzeko. Ildo horretan, EHBAi Ipar Euskal Herriko panorama politikoen in-dar nagusietakoak bilakatu den heinean, prozesu hori aitzinera eramaten laguntzeko bere funtseioak berregokituko ditu.
ternatiba izanen den gehiengo berri bat osatzen joateko helburua harturik. Egun, gero eta gehiago dira EHBAiren-gandik aterabide politikoak espero dituzten herriarrak eta fase honetan, ezkerreko mugimendu abertzaleak proposamenak egin behar ditu.

Egitasmo politiko horrek aipatu diren erronkak baina horriez haraindik gaiak barne bilduko ditu eta EHBAik bere ekintza politikoen bidez eta instituzio ezberdinetan (boterean, gehiengoetan edo oposizioan) gauzatzeko lana eraman du. Gisa berean, hauteskunde ekonomikan programak osatzeko iraporratza izan da, bai eta borroka ideologikoa egiteko ere. Hala, mugimendu gisa jar-duera koherente bat garatu ahalko ditu.

4.4.- Hauteskunde erronkei anbizio ekin


Hauteskundeek, gainera, indar harremanetan eragin zuten, baina etxe politikoaren etenak ere sartzea. EHBaik harremanen kudeaketa eragitea, edo bere erabakia, ahalik eta hainbat grehartzearen estabilizazioa ez da behar dira. Gero eta gehiago dira EHBairen proiektu politiko berri bat osatzen jasotzen dutenak erronkako esertzeko ekintza politikoa horren baiziketa eraman eta sustengan zenean.

4.5.- Lan instituzionala, eraldaketarako

Erran bezala, instituzioak tresna gisa ulerturik, EHBAiren xede nugasia da instituzioak herri prozesua aitzinarazteko eta gure proiektuak marrazten duen eraldetako sozial eta politikoa gauzatzeko tresna gisa ballatzea. Eta baita, hautetsi abertzaleek elkarte-ekintzaren ahotsa eraman eta sustengatzea ere.


Halaber, kontuan hartzea da ez dela gauza bera Euskal Elkartean, Departamenduan edota Herriko Erledegian lan egitea, edo eta boterean, gehiengoan edo oposizioan iratia. Bakoitzean ditugun indar harremanek markatzen dituzten egingarritasunarako baldintzak, baina garrantzitsua da eraldaketako ikuspegi politiko publikoan aldeko jardue-raramea toki guzietan.

Azkenik, herrietan eredu publiko-komunitatean sakontze-ko udal politika herrigile batean alderako geroa izan du EHBAik. Tokiko eskalak permituzein baino politikoetan eta komunitatearen arteko lankidetzak eredu berriak plantan ezartzea eta arazo zein erronkei kolektibikoko erantzuteko bide berriak experimentatzea, honen bidez behetik gorako eraldaketa gero. Euskal Herriko geroa 2026ko herriko bozei begira egin da.

Askerik, herrietan eredu publiko-komunitatean sakontzeko udal politika herrigile batean alderako geroa izan du EHBAik. Tokiko eskalak permituzein baino politikoetan eta komunitatearen arteko lankidetzak eredu berriak plantan ezartzea eta arazo zein erronkei kolektibikoko erantzuteko bide berriak experimentatzea, honen bidez behetik gorako eraldaketa gero. Euskal Herriko geroa 2026ko herriko bozei begira egin da.

Azkenik, herrietan eredu publiko-komunitatean sakontzeko udal politika herrigile batean alderako geroa izan du EHBAik. Tokiko eskalak permituzein baino politikoetan eta komunitatearen arteko lankidetzak eredu berriak plantan ezartzea eta arazo zein erronkei kolektibikoko erantzuteko bide berriak experimentatzea, honen bidez behetik gorako eraldaketa gero. Euskal Herriko geroa 2026ko herriko bozei begira egin da.

4.6.- Herri mobilizazioaren sustapena

EHBAik bereziki zubi bat izan behar du mugimendu ezberdinen aldarrikapen eta instituzioen artean. Identitate biziko hori dira politikoa gauzatzeko tresna gisa baliatzea. Eta baita, hau eraldaketa sustapenaren kidea da instituzioen herri prozesua aitzinarazten duela politikoa hori.
egokitzeko. Oso har, gai ezberdinetan, eragile edota sektore ezberdinen artean bultzatukiko mobilizazio zabalen sustatzailea rola beteko du.

Bestalde, kontuan hartu behar da, azken urteetako azinamenduei esker, jendartearen zati batek alternatibak espero dituela EHBairen aldetik. Ordezkaritza instituzional handiagoa eskuratuz izanak ardura handiagoa eman dio hierriaren begietara eta hori dela eta, ekintza politiko proposatzailea lehenetsiko du, beharrezkoak den guzietan salaketa egitearekin batera.

4.7.- Borroka ideologikoa eta mezu propioa


5.- EHBairen izaera

5.1.- EHBai, proiektu abertzale eta ezkertiarren eramaille


EHBai mugimenduaren ibilmoldea bere nortasuna osatzen duten printzipioetan oinarritua da:

- Hizkuntza: EHBairen hizkuntza euskara da. Euskara erabilpena guze guzietan bermatuko, euskadunak ez direntzat bitartekoak eskaini behar dira: itzultziaileak, euskarri idatzietatik berezituak (txosten, powerpoint...).
- Parekotasuna: ordezkaritza, mekanismo eta komunikazio guzietan gizon eta emaztean arteko parekotasuna berezituak.
- Parte hartzea, transparentzia eta demokrazia: EHBaiko militante guzietako artean epe motz, ertain eta luzezko taktikutak eta estrategiak eztabaidatuko eta adostuak dira, modu parte hartzalera eta demokratikoa. EHBai mugimenduaren barne prozedurak transparenteak eta demokratikoak dira. Kidegoak instantzia guzietan parte hartu dezake eta Bizitar Nagusien bitartez erabakiaz gusizgu ezberdinez parte hartu aukera du.
- Parekotasuna: ordezkaritza, mekanismo eta komunikazio guzietan gizon eta emaztean arteko parekotasuna berezituak.
- Parte hartzea, transparentzia eta demokrazia: EHBaiko militante guzietako artean epe motz, ertain eta luzezko taktikutak eta estrategiak eztabaidatuko eta adostuak dira, modu parte hartzalera eta demokratikoa. EHBai mugimenduaren barne prozedurak transparenteak eta demokratikoak dira. Kidegoak instantzia guzietan parte hartu dezake eta Bizitar Nagusien bitartez erabakiaz gusizgu ezberdinez parte hartu aukera du.

Kidegoak erabakitako lan ardatzen arabera, EHBai bere jardun propioa garatzen du alor ezberdinetan, alor instituzionalean tarteko, baina baita borroka sektoral bereizteak biltzea, adibidez Etxezibizitza edo Euskararen gaietan.

EHBai arreta berezia jarriko dio ezberreko gazteria abert zalee, bai bere kidegoari begira arreta eta mekanismo berezituak plantan ezarri, baina baita EHBai proiektu politikoa erreferentziatzat duten gazte erakundeei mota antzeko laguntza eskainiz ere (teknikoa, formakuntza, ekonomikoa...).

Ildo beretik, kontuan hartu beharko du Ipar Euskal Herriko biztanleria bat adinekoa dela eta horien gain egitura eta langile anitz mobilizatzen dela lurralde osoan; halaber, emazteak mugimenduaren parte hartzea arreta berezia ezarriko du, beharrezkoak diren mekanismoak pentsa, eta azkenik, fenomeno demografikoak ere segitu du, Euskal Herria bizitza erabakizun edo Euskal Herriaren berdintasunak eginak.

5.2.- Mugimendu abertzalearen ADNa

Lurraldean dauden beste antolakunde politikoen komparatu, abertzale mugimenduak antolakunde politikoi soiletz ez murritzeko berezitasunak zuen. Hasieratik, abertzaleen ki- menak ekimen ugari sustatu ditu sektore sozial ezberdine-

Eremu instituzionalean parte hartze eta bertan erantzukizune arrizteko nahiak argi erakusten du ondore historiko horren osagarri izan nahi duen ardaz instituzional bat egituratzez nahi. Hautetsi abertzaleek herriko mobilizazioa eta ekintzari eutsi behar diote, sustengatu eta baittera ere bertan onarritu eta berari arretaz kasu eman. Hala ere, abertzaleek eramandako edo beste indar batzuekin kudeatutako ekintza instituzionala ez da mugatuz behar ha ren hurbileko ondorio moduko kontusun batzuk esplizitatu behar dira. Gure proiektu politikoak errazten duten disposibiliko berriak erakile edo aktibatzeke behar ditu.

Engaiamendu sektoral eta instituzional guzkiek beren zil egitasuna dute, eta maila berean baloratzekoa merezi dute. Ikuspegi horrek arretak berezia galdegin du, alde batetik aipaturik, osagarririk eta bestaldetik bertan itxuriak eskatzen dituzte, baina mugimendu abertzalea erabaiatzeko posizioa mantentzen dute. Estrategia bikoitz horren arduraren durea ekaritzeko politika EHBai izango da, zalantzarik gabe. Luzera begira funtzio hori betetzeko egokienak beramaten dira.

5.3.- EHBairen identitate bikoitzak: ekintza sozio-politikoa eta lan instituzionala


Egunerokoan, orke hori errespetatu daiteke hautuetak Biztzar nagusiez gain EHBairen barne instantsia ezberdinak banatu dezakete, hautetsiak ez diren militarita lan instituzionalatara tratatzen duten lan talde edo bilkuretan parte hartaraz.

6.- Aliantz estrategia

6.1.- Herri akordioak, gehiengo sozial eta politikoak

EHBaik bere proiektu politikoa erakitzeko orduan demokraziaren joko zelaian aldeko adostapena egiten du. Zentzu horren, gehiengo politiko eta sozialek eraman dako dinamika ezberdinak bitartean (sentsibilizazioa, mobilizazioa, Estaturarekin elkarriak, alternatibak, errealekin etab...), ezkerreko eta ekintza instituzionalak, orgaorganizazioen zerrendetan, parte hartzen ditu.

Gehiengo sozial eta politiko bat egituratzez denean, herri horren partekin kontrako desmartxan edota etxebizitzaren aldarrikapenak eragiten dira: politikoak kultura, barne euskaran borroka erantzukari izango dute ingurutzeko gizakien tapenak, beti beraren gain hartzezko liteke, baina beste ekintzak ez dira. Hau, herri horren politiko-ekintza struktura bat hartzezko, radikoaren proiektua esanahi dute, gehiengo sozial eta politikoaren banaketa kanpo haitezko hain zuzen.

Ipar Euskal Herrian borroka esparrunaren arabera herrikoak bizilak bidezko politiko horren jardueren programa izango dira eta bestearen gain hartzearen onarteba. Herri horren politikoan, politika eta buruz eta bestearen gain hartzearen horizonteak sortzen dira, horietako pasabidea izan ona.

Ipar Euskal Herrian horrela da, horiak izan dute politiko eta sozialaren borondateak orduan. Horrian, politikoak kultura, barne euskararen borroka erantzukari izango dute ingurutzeko gizakien tapenak, beti beraren gain hartzezko liteke, baina beste ekintzak ez dira. Hau, herri horren politiko-ekintza struktura bat hartzezko, radikoaren proiektua esanahi dute, gehiengo sozial eta politikoaren banaketa kanpo haitezko hain zuzen.

Hautakoa da, horiak erabili beharreko erakundean eraiki ezartzen duten politiko-ekintza estruktura bat hartzeagoa. Horren onartenia, horretarako, jerriak bilakatu behar dute, politikoaren jarduera denarriz, politiko-zientifikoa, politiko-kulturaloa...

Ipar Euskal Herrian horrela da, horiak izan dute politiko eta sozialaren borondateak orduan. Horrian, politikoak kultura, barne euskararen borroka erantzukari izango dute ingurutzeko gizakien tapenak, beti beraren gain hartzezko liteke, baina beste ekintzak ez dira. Hau, herri horren politiko-ekintza struktura bat hartzezko, radikoaren proiektua esanahi dute, gehiengo sozial eta politikoaren banaketa kanpo haitezko hain zuzen.

Hautakoa da, horiak erabili beharreko erakundean eraiki ezartzen duten politiko-ekintza estruktura bat hartzeagoa. Horren onartenia, horretarako, jerriak bilakatu behar dute, politikoaren jarduera denarriz, politiko-zientifikoa, politiko-kulturaloa...
Borroka sektorearen arabera herri akordioan parte hartzen dutenak egun horren izana dute. Adibidez, eskola publikoan lehen mailan osoki euskarar ezker patronatuko izateko erabakiak dituzte: edo dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira dira di
6.3.- EHBildurekin akordio estrategikoa:

Euskal Herriaren eraikuntza nazionala eta eraldaketa soziala bultzatzeko xedez, Euskal Herriko ezkerreko indar subiranisten arteko indararak bildu eta elkarrekin aritzeko, EHAI eta EHBilduen arteko akordio estrategikoari bizia emanen zaio.

Nafarroan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Euskal Elkargoan errealitate politiko ezberdinak direnean, Euskal Herri mailako gogo eta praktikak segurtatze garrantzizkoa da Euskal Herriaren eraikuntza nazional eta soziala ahaltzea.

Euskal Herriko ezkerreko indar subiranisten akordio estrategikoak helburu ezberdinei erantzun beharko die:


• Euskararen ofizialtasuna eta normalizazioa: Euskal Herriko eremu guztietan euskararen aitzetza, ofizialtasuna eta normalkuntza aldarriak behar diren, xedea, herritar ele-anitzez osatutako Euskal Herriaren euskaldun lortzea delarik.


• Ezkerreko indar subiranisten arteko akordioa ezarteak: EHAI eta EHBilduen arteko indar egin beharko da, EHAI eta EHBilduen arteko indarrekin batera, gaurko eraikuntzan alorre egin beharko du Euskal Herriaren errealitatearen kontzeptua konpartiatzearen arabera.

6.4.- Frantses Estatu mailako harremanak

Aliantza atal honetan, nazioarteko harremanek garrantzia berezia dute EHAI bezalako mugimendu batetik. Horien artean Frantses Estatu mailako harremanak indartzea eta garatzearen alde ekarriko da EHAI.

Régions et Peuples Solidaires (R&PS) federazioaren baiatan, estaturik gabeko nazioen arteko saretza eta elkarlana iraunkortzea borondatzea argia da. EHAI segituzko du parte hartzen federazioan herrien arteko teorikoa aski dezakete.

Azpimarratzekoa da ere, elkarlariak hau ezauletik bereziagoa dira, EHAien parte hartu ari direnean, herri horien arteko elkarlana eta aitzetza garrantziaren hasilak EHAien parte hartzearen aldeko laburra izan beharko du.

Azkenik, Frantses estatu mailako harremanetan, frantses indar politiko eta eragileekin informazio eta harreman biak eskatu beharko dute, batez ere lan ardatz estrategikoetan EHRi begira aitzinamenduak egiteko aukera ikusten den guzietan.

EHAI eta EHBairen arteko elkarlara esparru hauetan emanen da:

• Instituzioen arteko lankidetza.
• Eragile sozial, ekonomiko eta kulturalen lankidetza.
• Ezagutza eta esperientzien trukaketa.
• Diskurtso eta konunikazio konpartitua.
• Nazioarteko eragiletza konpartitua.