**Espainiako sistema politikoa**

**Sarrera teorikoa**

Erregimena sistema politikoaren parte da.

.Erregimena: herrialde baten instituzio politikoak. (Monarkia, parlamentua, justizia erakundeak…)

.Sistema politikoa: instituzio politiko horiek + testuinguru politikoa (sozioekonomia, naziotasunak…)

-Sistema politiko bat ikertzeko ondare historikoa aztertu behar da. Aldagai koiunturalak ulertzeko ezinbestean historiari begiratu behar zaio: Espainiar sistema politikoa ez dago kontsolidaturik.

**Estatu-nazio moderno bezala Espainia XIX. mende hasieran sortzen hasten da.**

Tilly (2010): demokraziaren definizioa lau taldetan banatzen du:

1-Definizio konstituzionalak: konstituzioak dioenaren arabera herrialde bat demokratikoa den edo ez. Konstituzio bat demokratikoa izateko minimo batzuk eskatzen ditu.

2-Definizio sustantiboak: demokrazia bat emaitzen arabera epaitzen du: termino sozioekonomikoetan. Pobrezia handia bada, ez litzateke demokratikoa. Termino maximalistak.

3-Prozedurazko definizioak: hauteskundeak, lehiakortasuna… jartzen dute arreta. Robert Dall-ek definituriko poliarkia. Minimalistak dira.

4-Prozesuzko definizioak: demokraziaren definizioa ez da estatikoa, prozesu bat baizik. Adibidez, herritar guztiek parte-hartzeko aukera efektiboa, arauak argi izatea

**Estatua eta gaitasuna**

Tilly-ren aburuz, soilik Estatu indartsu batek segurtatu dezake kontsulta babestua, bere lurraldeko herritar guztiei berdintasunez eskubide politikoak eta askatasun zibilak segurtatzen dizkien heinean; eta biolentzia legitimoarekin saihesten duenean agente ez estatalek (armatuak edo ez) herritarren eskubideak mugatzea.

Herritarrek estatuarekin harremanak izateko, eskaerak egiteko eta erantzunak izateko duen gaitasuna.

Lau estatu mota:

1. Gaitasun handiko estatuak eta ez demokratikoak: Adibidez, Txina.
2. Gaitasun baxuko estatuak eta ez demokratikoak: Adibidez, Somalia edo Haiti.
3. Gaitasun handiko estatuak eta demokratikoak: Adibidez, Suedia.
4. Gaitasun baxuko estatuak eta demokratikoak: Adibidez, Jamaika eta Belgika.

. **Prozesu historikoek bultzada demokratizatzaile eta desdemokratizatzaileak izan ditzakete.** Tilly-k hiru prozesu harremantzen ditu demokratizazio edo desdemokratizazio dagoen aztertzeko:

1. Estatuaren lurraldeko hiru botere klasikoen monopolioa (bortxa legitimoa, zerga ordaintzea eta justizia) lehiatu egiten dituzten botere zentro autonomoak edota bortxazkoak ezabatu ahal izatea.

2. Konfiantza sareak politika publikoetan integratzea lortzen du.

3. Isolatu egiten ditu desberdintasunak (arrazakoak, erlijiosoak, generokoak etab.) politika publikoetatik.

**Demokratizazioa eta desdemokratizazioa**

.Erregimen bat demokratikoa da herritarren eta estatuaren arteko harreman politikoa elkarren arteko kontsulta lotesle, zabal, berdin eta babestuan oinarritzen denean.

.Demokratizazioa beraz, elkarren arteko kontsulta lotesleagoa, babestuagoa, berdinagoa eta zabalagora doan mugimendu netoa.

.Desdemokratizazioak kontrako mugimendua eragiten du, elkarren artean hain loteslea ez den kontsulta, babes gutxiagoa duena, berdintasun txikiagoa eta zabalera txikiagoa duena eraginez.

**Demokratizazioak 4 dimentsio**

.Zabalera: ahalik eta herritarren gehiengoari eragin. Zabalera txikia: kazikismoa. Zabalera handia: herritartasun unibertsala.

.Berdintasuna: herritarren artean arraza edo etniagatik kategoria ezberdintasunik ez.

.Babesa: estatuaren bidegabekerien aurrean.

.Elkarren artean loteslea den kontsulta: funtzionario publikoek obligazio argiak eta betegarriak dituztenean eta herritar guztiak berdin tratatzen dituztenean (adib: eroskeriak edo sobornorik behar ez izatea).

**Demokratizazioaren irizpidea**

1. Herritartasuna orokorra, berdina eta autonomoa. Herri-subjektua (+/- zabaltasuna/berdintasuna)

2. Gobernuaren osaketa eta jardueraren inguruko kontsulta loteslea. Kontrola-gida (+/- kontsulta)

3. Gobernuaren arbitrarietatearen aurreko herritarren babesa.

Maila hau zaila da gizarte mugimendurik gabe eta zaila aldi berean estatuaren gaitasunik gabe. Demokrazia maila maximoa: kontsulta babestua.

**Demokratizaziorako bideak**

**Tillyren liburutik argazkiak hartu: 50. Orr.**

**Banaturiko mahaiak – Almond**

. Egiturak (marxismo klasikoa) vs Aktoreak (pluralismoa, behauvorismoa).

. Gizartea vs Estatua

.Abstrakzioa vs enpirizismoa

**\*Gomendio bibliografikoak:** Enrique Dusel , 20 tesis de politica

Tilly, democracia: 44-47. Or.

**Jule Goikoetxea: Tilly + Foucault**

Julek bi autore hauek garatzen ditu:

Tilly: kontzeptu estatiko baten ordez, Tillyren eskola jarraituz ikuspegi erlazionatu eta dinamikoa jarraitzen duelako. Demokratizazio ta desdemokratizazio prozesuak.

Foucault: bere eskolari jarraiki, askatasuna eta berdintasuna ez direla gertatzen diosku: “sustatu babestu, eraiki, eta inposatu egiten direlako”. Horren ondorioa, teorilari liberal zein sozialista gehienek uste dutenaren kontrara, ezin da demokratizazioa teknika anti-disziplinario eta anti-biopolitikoetatik banatu. Demokraziak beti beharko duelako diziplina eta biopolitika.

Jule demokratizazioa: “herritarrak autogobernuaren bidez boteretzen dituen etengabeko prozesu politikoa da”. Herritarrak brene sistema politiko eta soziekonomikoaren gobernugintzan parte izateko, beharrezkoak izango dira teknika diziplinario eta biopolitikoak.

.Zer behar dugu kapitalismo global batean demokrazia gisa aritzeko:

* Estatu moduan ezagutzen ditugun egitura publikoak eta herri estatu soberaniaren teoria eta praktikak galdatzen ditu. Gaitasun politikoa bere aburuz: soberania materiala eta soberania formala. Estatuaren gaitasunaren baitan, soberania formala da herritarren kontrolaren menpe egongo diren estatu egitura publikoak izatea eta soberania materiala izatea (zerga sistemak, erakunde publikoak…).
* Politizazioa eta etengabeko gatazka.
* Demosa XXI. mendean gizarte normalizatzaile bat izango da, kontrolezko mekanismo eta instituzio publiko biopolitiko (arautzaile) eta diziplinarioetan oinarritutako gizarte bat.

**Demokraziaren pribatizazioa:** “Demokraziaren pribatizazioak oximoron bat eman dezake; izan ere, demokraziaren bitartez esparru publikoa zabaltzen da, eta pribatizazioak, berriz, kontrako norabidean jotzen du, eta esku pribatuetan jartzen ditu eskubideak, erabakiak hartzeko ahalmena eta instituzio publikoak, bai eta ondasun kolektiboa, jakintza, osasungintza, hezkuntza, baliabide naturalak eta autoritate politikoa ere”.

**Antonio Gramsciren ekarpenak**

**Hegemonia**

.Jatorri grekoa du eghestai edo eghemoneno: zuzendu edo gidatu ezberdin menderatu.

.Lenin eta Gramsci: Estatuaren egitura politikoa vs gizarte zibilaren lehentasuna. Leninek hegemonia estatuaren aparatuak hartzeko baliatzen zuen – klase aliantzak beharrezkoak ziren honetarako. Errusian estatu menderakuntza zuzena zegoen, ordena soziala errepresioaren bidez bermatzen zen. Aldiz, Gramsci mendebaldeko herrailde batean bizi zen, gutxiengo askatasunak onartzen ziren, eragile politiko ezberdinak… Orduan, gizarte zibil sendoagoa zegoen mendebaldeko herrietan. Beraz, krisi garaietan boterea dutenek ez dute hau hain erraz galtzen.

**Hegemonia:** proiektu etiko-politikoa zeinaren bidez klase batek bere interes korporatiboak alde batera utzi eta adostasunaren bidez eta unibertsala partikularraren gainetik kokatuz, izaera nazionaleko lidergoa eraikitzen duen. Proiektu hegemoniko arrakastatsu batek aldez aurretik talde partikular baten proiektua zena, jendarteak berau era “natural” batean “apolitikotzat” edo “unibertsaltzat” jotzea lortuko du: “zentzu komuna” izatea lortuko du.

**Posizio gerra:** boterearen lorpena jendartean zabaltzen den “erreforma intelektual eta moral” baten ondorioa. Klase korporatibismotik, proiektu nazional herritarrera. Gizarte zibilean ideia garaileak errotu. Napoleonen adibidea.

**Bloke historikoa:** Egitura ekonomikoa eta gainegitura ideologikoaren artikulazioaren ondorioa da. Ideologia organikoen eta ideologia arbitrarioen artean ezberdindu.

**Jessop: Ikuspegi estrategiko harremanezkoa**

-Estatua erlazio sozial bat da: klase eta klase frakzioen arteko gatazkaren kondentsazio materiala da.

-Egiturazko hautaketa estrategikoa: estatuak aktore, identitate, klase eta sektore batzuk beste batzuen mesedetan hobesten ditu. Aurreko borroken eta borroka garaikideen ondorio da.

-Estrategikoki selektiboak dira eta ez guztiz mugagarriak (Era absolutuan): marjina dago ekintza politikoen bidez, aliantzen bidez, berrikuntzaren bidez etab. egun nagusi diren mugak gainditzeko.

-Gatazka sozialak estatuan ere birsortzen dira: ez dago neutralitaterik estatua beti delako estrategikoa eta selektiboa.

-Momentu egituratzaileak eta momentu koiunturalak ezberdintzea garrantzitsua.

**1. Gaia: Espainiako Estatuaren eraikuntza eta prozesu konstituziogilea.**

**Garapen politiko eta instituzionala (1808-1931)**

.Espainiako Estatu eta nazio eraikuntza: eztabaidaguneak

.Il futuro ha un cuore antico: Carlo Levi. Garaiko Espainiako arazoak egungoekin konpara daitezke.

* Arazo demokratikoa: soberania.Sufragioa
* Arazo monarkikoa: Monarkia/Errepublika
* Arazo erlijiosoa: Estatuaren konfesionaltasuna
* Arazo militarra: Esku-hartzea.
* Arazo nazionala: nazio batasuna eta aniztasuna
* Arazo soziala: desberdintasuna eta iraultza

**Erregimen zaharraren krisia**

Krisi organikoaz hitz egin dezakegu Espainian XIX. mende hasieran.

.Carlos IV.aren garaian krisi gogorra hasi zen: Gobernatzen ez zuen errege bat zen iritzi publikoarekiko, Godoy-k agintzen baitzuen. Monarkiak zilegitasuna galdu zuen.

.Kanpo politikan Frantziaren menpe zegoen: Fontainebleauko Tratatua (1807). Frantzia eta Erresuma Batuan lehian zeuden bi potentzia ziren eta Napoleonek Europako herrialdeei Erresuma Batuarekin ez negoziatzeko agindua ezarri zien. Portugalek ez zuen agindu hau bete. Frantziar armada osoa Espainiatik pasatzea onartu zuen Godoy-k. Espainiar hiri estrategikoen kontrola hartu zuen Frantziar armadak, tratatu honen bidez.

.Monarkia absolutuaren etapa borbonikoak amaiera du 1808 Baionako Estatutuarekin: Jose Bonaparte Espainiako errege berria.

.Estatutu hau ez da konstituzio liberal bat, baina bada espainiar Estatuan liberalismoaren lehen aztarna. Liberalizazio saiakera apal bat da, halere, status quo-a antentzen du Espainia eta Frantzia arteko aliantza batekin: sasi konstituzio demokratiko bat da (ez da berez liberal-demokratikoa, besteak beste, ez zaiolako inolako errefrentziak egiten herri soberaniari edota botere banaketari).

. Berrikuntzen artean: liberalismo epela. Estatuaren arbitrarietateari mugak jartzen zaizkio: oinarrizko eskubideak ezagutu, habeas corpus, erakunde ordezkatzaileak etab.

.Ildo berean monarkiari mugak jartzen zaizkio.

**1812 Cadizeko Konstituzioa**

.Baionako estatuak eragina izango du 1812ko Cadizeko Konstituzioan: hemen hasten da konstituzionalismoa Espainian.

.Monarkia absolutuaren abolizioa: monarkia konstituzional eta demokratiko bat sartzen da indarrean.

.Sufragio zeharkakoa (ez zuzena) unibertsala gizonezkoentzat. Bi urteetako mandatua

.Oinarrizko eskubideak

.Inkisizioaren abolizioa

.Bi erakunde mantendu: monarkia eta erlijioa (estatua katoliko bezala mantentzen du).

**Fernando VII.**

.1814-1820 Fernando VII.aren buelta: ezgaitu egiten du Cadizeko Konstituzioa. Helburua absolutismora bueltatzea da (errestaurazio absolutista). Cleavge-a: liberalak vs absolutistak. Zaharra eta berriaren arteko talka zuzena ikus daiteke.

.Baina, herriarensektore askok armak dituzte eta armadan sektore liberal bat garatzen hasten da: Riego generala.

.1820-1823: Hirurteko liberala. Riegoren altxamendu militarra Las Cabezas de San Juanen (Cadizeko Konstituzioaren errestaurazioa): epealdi konstituzionala amaitzen da europar herrialde desberdinetako mertzenario eta frantses boluntarioekin: San Luisen ehun mila semeak.

.1823-1833: Hamarkada erdeinagarria (la decada ominosa): Riego urkatua. Fernando VIIak konstituzioko elementu batzuk hartzen ditu: bloke absolutistak homogenitatea galdu eta hautsi egiten da: karlismoa sortzen da.

Bloke absolutista – Carlos Maria Isidro, Fernado VII.aren anaiaren aldekoak.   
Bloke liberala – Isabelen aldekoak. Liberalek homogenizazio nazional prozesu bat baesten zuten askatasunaren eta berdintasunaren berme gisa, beraz foruak deuseztatu behar ziren. Horregatik, euskal lurretan karlismoa oso indartsua izan zen.

.1833: probintzia eta erregioen banaketa ematen da, egun ezagutzen dugun mapa egonkortu.

**Estatu liberalaren sorrera: 1833-1868**

.Maria Cristina de Borbón erregeordetzan (1833-1840)

.Garai honetan liberalen alternatzia ematen da: kontserbadoreak edo moderatuak eta progresistak. Lehenek burgesia txikiaren babesa dute eta bigarrenek armada eta oligarkiarena. Lehenak sufragio zentsitarioa eta bigarrenek ahalik eta unibertsalena. Burujabetzan: progresistak burujabetza nazionala eta moderatuek burujabetza hori mugatu eta erregearena ere aitortu.

.1834an Estatu Erreala sinatzen da liberalak kontentatzeko: ganbera biko boterea aitortzen ditu (ganbera bat erregeak aukeratu eta bestea herritarren 0,15ak). Bina ezer ez gehiagorik ez, ezer eskubide eta botere banaketari dagokionean. Burujabetza nazionalik ez.

.Lehen Guda Karlitsa (1833-1840)

.1836: 1812ko konstituzioa eskatuz altxamendua/matxinada.

.1837: Konstituzio liberala: konfesionaltasun katolikoa ñabartzen du. Ganbera biko korteak (Senatua eta Kongresua) eta sufragio zuzena Kongresurako. Konstituzio honek erregmen liberala kontsolidatzen laguntzen du. Absolutismora atzera bueltarik ez dago. Talde aurrerakoi eta moderatuak antolatzen dira.

.1841-43: Espartero. Nafarroako erresumaren abolizioa (erregeorde gehiagorik ez): foru probintzia eta Nafarroako Lege Hitzartua (Ley Paccionada).

.1844: Isabel II.aren erregealdia. Gorabeherako etapa, proiektu politiko bakoitzak aurreko proiektuek landutakoa desegiten saiatzen dira. 1868ra arte.

.1868ko Iraultza: Sei Urteko Demokratikoa (1868-1874): 1868ko iraultzaren garaipenetik aitzina hasten den epealdi bezala ezagutzen da. 1874ko altxamendura arte: Errestaurazioa. Espainiako erregimenak beti izan du errestaurazioarako joera.

.Amadeo de Saboya-ren erregealdia (1870-1873): 1868ko iraultzaren ondoren monarkia konstituzional bat ezartzen da.

.Amadeok arazo asko izan ziuen; politikarien ezegonkortasuna, konspirazio errepublikarrak, altxamendu karlistak, Kubako sezesionismoa… 1873ko otsailaren 11ean bere ekimen propioaren bidez abdikatu zuen.

**Lehen Errepublika (1873-1874)**

.11 hilabete iraun zuen, lau presidente egon ziren: Figueras, Pi y Margall, Salmeron eta Castelar. Lehen pauso demokratizatzaile ausarta Espainiako historian. Errepublikar eta ezkertiarren koalizioaren ondorio izan zen. Langile mugimendua errotzen hasten da ahulki bada ere Espainian. Absolutismo-liberalismo cleavage klasikoaren gainetik langil mugimenduarena hasten da agertzen.

**Errestaurazio borbonikoa (1875-1931)**

.Momentu egituratzaile bat hasten da, urte luzeetarako oinarriak ezartzen baitira:

.Alfonso XII. errege.

.Hiru oinarri:

* 1876ko konstituzioa: zentralismoa. Euskal foralitatearen amaiera. Autonomia berri baten eraikuntza itun fiskalaren bitartez, kontzertu ekonomikoa.
* Bipartidismoa: Canovas – Sagasta. Kontserbadoreagoak eta liberalagoak.
* Oligarkia eta kax¡zikismoa: Hauteskunde iruzurra.

(Falta da teoria)

**1931-1936 Espainiar Konstituzioa**

-1931ko konstituzio errepublikarra.

.II .Errepublikaren faseak:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Behin behineko Gobernua (1931)  **Alcala Zamora** | Biurteko aurrerakoia (1931-1933)  **Azaña** | Biurteko eskuindarra (1934-1936)  **Lerroux** (alderdi erradikala: liberal-errepublikarra) | Herri Frontea (1936-1939)  **Azaña**  **Largo Caballero**  **Negrin** |
| Lehen neurriak:  .Ekonomia  .Militarra  .Laborantza | .Lan arloko erreformak (Largo Caballero)  .Hezkuntzan hobekuntzak  .Laborantza (landa) erreforma  .Atonomia – Katalunia  Zigor arloa eta Kartzelak (Victoria Kent)  .Casas Viejas: gobernua iraultza libertario batean errepresioa erabili eta krisian sartu. Hauteskundeetara deitu. | .CEDA indartu zen: ezkerrak hau nazioarteko testuinguruarekin lotu zuen, faxismoarekin alderatuz. Alderdi erradikalak gibernatzeko CEDAren laguntza behar du.  .Lan arloko kontraerreforma  .Laborantza dekretuak bertan behera.  .Euskal autonomia prozesua eten.  .PSOEk jarrera iraultzaileagoa sustatu zuen. Largo Caballero eta Indalecio Prietoren eragina. Polarizazio prozesu bat sortzen joan zen: eskuin muturra eta ezker irmoa.  .1934ko urria Asturiasen eta Katalunian: urriaren 5 greba orokor iraultzailera deitu zuten. Testuinguru honetan Compainsek Estatu katalana aldarrikatzen du. Asturiasen iraultza. Franko eraman zuten iraultza hau itzaltzera armadan. | .Amnistia (1934ko presoak)  .Laborantza erreforma  .340 hildako kale indarkeriagatik.  .Mola generala estatu kolpea pentsatzen. |

**Gerra eta Frankoren diktadura**

.Gerra zibila: estatu kolpe eta erregimen aldaketa bat izan behar zuena gerra bat izaten bukatu zuen eta bando nazionalak luzatu egin zuen etsaiaren “garbiketa politikoa” egiteko. Gobernu errepublikarraren laguntza txikia: SESB eta Nazioarteko Brigadak. Bando Nazionalak aldiz, Italia eta Alemania. Carl Smitt politika antagonismoan oinarritzen da, horrek ezinbestean gerrara darama. Espainian antagonismo politikoa ez zen era demokratikoan kudeatu, era belikoan baizik. Antagonismo politikoa gerra eredura joan zen eta faxismoa nagusitu zen.

.Altxamendu militarra eta konkista militarraren ondoren bukatzen da gerra: konstituzioa indargabetu eta Erresumaren Oinarrizko Legeak sartzen dira indarrean 1978ko konstituzioa onartu zen arte. Zazpi lege ziren eta trantsizio garaian zortzigarren bat egin zen Erreforma Politika bideratzeko:

1.- Lanaren Forua (1938): sindikatu bakarra.

2.- Gorteen Lege Sortzailea (1942): gorte batzuen sorrera, batzuk Frankok berak aukeratuak, beste batzuk udalek, korte familiarrek.

3.- Espainiarren Forua (1945)

4.- Nazio Erreferendumaren Legea (1945)

5.- Estatuaren Buruaren Oinordekotza legea (1947)

6.- Mugimendu Nazionalaren Printzipioen legea (1958)

7.-Estatuaren Lege Organikoa (1966)

8.- Erreforma Politikoaren Legea (1976)

LINZ totalitarismo/autoritarismo: <https://politicaymedios.net/totalitarismo-vs-autoritarismo-linz/>

**Autarkia gerraostea 1939-1959**

1: Erregimen berria: Oinarri ideologikoak. Estatua, gobernua, armada eta falangearen burua. Estatu totalitarioa.

2: Errepresioa, gerrilla erbestea: Makiak. Vall De Aranen inbasio bat egiten saitu ziren gerrilla bidez.

3: Nazioarteko testuingurua:

4: Autarkia ekonomikoa:

Pragmatismorako aldaketak ez du bueltarik 1953an Madrileko Ituna sinatzen denean AEBekin. Gerra Hotzeko testuinguruan AEB base militarrak jartzen ditu Espainian eta trukean diru-laguntza ematen dio. Isolamendu internazionaletik atertazen lagunduko dio. Guzti horrek erabateko forma hartu zuen Eisenhower-ren bisitarekin 1959an eta teknokraten sarrerarekin eta pisu hartzearekin gibernuan (batez ere OPUSekoak).

**Teknokrazia eta garapen ekonomikoa 1959-1975**

1.- Erakunde eta erregimenaren egonkortzea

2.- Desarrollismoa: hazknde ekonomikoa eta eraldaketa sozialak: Industrializazio fokalizatua berriro… Lana vs kapitala. Honi loturiko mugimenduen sorera: grebak, langile komisioak PCEri lotuta.

3.- Erregimenaren aurkako oposizioa

* 50. Hamarkadaren amaieran eta 60. Hamarkadan aldaketa soziopolitiko eta kultural handia ematen da: belaunaldi berri batek hartzen du protagonismoa. 1968ko itzalak lagundu eta berrindartu zuena.
* Alderdi politiko eta gizarte mugimendu berriak. CCOO sortzen da.
* Emakumeen eskubideen aldeko borroka (1970. Hamarkadatik aurrera indartu).
* Auzi nazionala: ETAren sorrera.

4.- Krisia eta amaiera

**Haustura lerroak eta eztabaidagai politikoak**

.Garbiketa ideologikoa: borrokak eta hutsuneak oposizioan + oposizioa erbestetik.

.Mugimendu nazionalak dena irensten du.

.Antzera arazo nazioanalean. Huts egingo du karlismoak euskal probintzia guztientzat foruak berreskuratzeko kontzertu ekonomikoa…

.Nazionalkatoliszismoa: muturreko kontserbadurismoa.

.Emakumeen eskubideetan atzeraldia: esparru pribatura erreklutatu

.Landa erreforma gabe geratzen da.

.Garapen industrialeko aurretiko desorekak mantendu eta indartu egiten dira.

**2.Gaia: Espainiako prozesu politikoaren garapena eta eredu demokratiko espainiarraren ezaugarriak eta konparaketa.**

**Kapitalaren metaketaren sekretua:** D – D` / D-M-D

Lan biziaren “subsuntioa”: lan egiteko gaitasuna lan kontratu baten bidez, ekoizpen prozesura barneratzea. Baina ez barneratu subjektu bizidun moduan, baizik eta langile modura.

**Kapitala erlazio sozial bat da, prozesu bat da:** balioaren balorizazioan oinarritutako prozesua: balioa, gainbalioa sortzeko prozesua da. Prozesu honen bidez balio honetan balioa handitzea da helburua.

**Kapitala eta krisia**

.Ekoizpena eta zirkulazioaren arteko banaketa: ekoizpena eta zirkulazioa plano ezberdinetan ematen dira, ekoizpena eta ekoizpen horren salmenta banatuta daude. Plusbalio aboslutua eta erlatiboa.

-Dirua autonomo bilakatzen da.

Kapitalak bere baitan krisiak sortzen ditu, baina mantentzen aldatuz eta moldatuz doalako. Metaketa erregimena eta erregulazioaren era soziala.

**Nola lotzen da hau gure gaiarekin?**

Mundu mailan akumulazio modu fordistaren krisia ematen zen bitartean Espainian diktadura amaierako krisi politikoa ematen ari zen. Krisi organiko baten aurrean geunden: krisi ekonomikoa, politikoa eta diskurtso hegemonikoena. Krisi organiko hau konpontzeko behetik gorako edota goitik beherako berregiturazio bat eman daiteke: transformismo edota iraultza pasiboa. Fordismoaren krisiaren erantzuna da kapitalismoaren zenbait elitek goitik jartzen duten erantzuna, honek Espainian bere erantzun berezia izango du. Espainia ongizate estatua, mundu aila hau desegiten hasten denean hasten da garatzen. Bloke historiko berri bat sortzen da, frakzio finantzariak hartzen du postfordismoaren metaketa estrategiaren ezaugarri nagusiak. Finantza kapitalak gidatzen du berrosaketa. Honek, Espainian Estatu mota aldatzea ekartzen zuen, diktadura militarra jada ez zen baliogarria metaketa kapitalistarentzat (berdin Portugal edo Grezian).

**1970 hamarkada amaiera arte – Fordismoan – Ongizate estatu nazional keynesiarra**

**1970 hamarkada amaieratik aurrera- Postfordismoan – Lan erregimen postnazionala Schumpeteriarra**

Estatua ez da desagertu, eraldatu egin da. Estatu egitura publikoen ordez, egitura pribatuak sustatzen dira. Postnazionala da ez delako soilik luralde nazionalera mugatzen. Lan erregimen, funtsa ez da ongizatea.

.Estatismo autoritariorako joera (Poulantzas): demokrazia liberalaren funtsezko erakundeak ahultzea (legebiltzarra, alderdi politikoak, lehia ideologikoa…) eta estatu autoritarioen ezaugarriak indartu (botere exekutiboa indartu, alderdi politikoen berdintzea, botere ekonomikoen menpe geratzea…).

**Ardatz biko trantsizioa**

-Fordismo semiperiferikotik postfordismo semiperferikora

-Diktaduratik demokraziara

-Espainiar estatua ezin da kokatu ez zentroan ez perfierian, horregatik esaten zaio semiperiferikoa.

**Fordismo semiperiferikoa**

-Atlantiko Iparraldeko Fordismoarekin alderatuta: marjinetako izaera + hazkunde bertutetsuaren zirkulu ahula (masa konsumoa, ongizatearen bermea eta sindikatu/patronal/estatu negoziaketa).

-Fordismoarekin bat ez datorren erregulazioaren foram: adibidez, lan erregulazio eza, ongizate eza…

INI: Instituto Nacional de Industria. Baina industria atzeratua zen Espainiako, lan esku merkea soilik eskaini zezakeen.

-Burgesia domestikoa indartzen da, espainiar Estatuko propioa. Burgesia honek bere burua Europan kokatzen zuen.

-Espainian turismoa eta etxebizitza sustatu zen. Jendeak jabetzan bere etxebizitza eukitzea sustatu zen, Thatcherismoaren aurrekari. *Popular capitalism.* Hau Aznarrekin areagotuko da

-Zenbait gune industrial ere indartu ziren Espainian. Baina, desindustrializazioa eman zen eta enpresa asko multinazional europarrek erosi (SEATen adibidea, Volswagen eta Audik erosi).

**Trantsizioa eta bere epeak**

4 fase:

**.Lehenengo fasea:** 1975eko azaroa, Erregea. Frankok izendatu zuen Espainia erreinu, tradizio historikoa dela eta. Beraz, bere oinordeko Juan Carlos izendatzen du. Erregeak presidente Arias Navarro ezartzen du.

Poirektu politiko nagusiak:

-Jarraikortasun osoa: bunkerra.

-Aperturistak: aldaketa leunak onartzen zituzten, oinarriak mantenduz. Ez zen bihurtuko erregimen demokratiko-liberal bat, baina bai aldaketak. Hemen kokatzen zen Arias Navarro.

-Erreformistak: erregimenean boterea izanda, hau demokrazia liberal batera bideratu nahi zuten. Baina ez haustura bidez, baizik eta erreformaren bitartez. Hemen Suarez kokatzen zen.

-Hausturaren aldekoak: erregimenarekin hautsi nahi zutenak, PSOE, PCE, zenbait nazionalista katalan eta EAJ (?).

-Iraultzaileak: PCEren ezkerrera zeuden eragileak, ETAren lerro ezberdinak, abertzale ezkertiarrak.

\*Nagusitu zen proiektua erdigunean kokatzen ziren eragileena izan zen. Flanko errdaikalaren mekanismoa, zentroan kokatu eta muturrak kanpo utzi akordioetatik.

**Diktaduratik demokraziara: oztopoak**

**.Alderdi ofiziala:** Mugimendu Nazionalaren Kontseilua. Hemen bunekrreko sektoreak ziren nagusia

.Erreinuaren Kontseilua: Erregearen erabakiak hauen oniritzia behar zuen.

.Gorteak: Demokrazia organikoaren printzipioz jarraituz aukeratzen ziren (tertzio franktsak: familia, udalerriak eta Franko). Erreforma egitura eta erakunde frakistetatik abiatuz hasi zen.

**Diktaduratik demokraziara: aukerak**

-Nazioarteko testuingurua: Espainia inguruko diktadura bakarra (Grezia eta Portugal erori).

-Espainiako erregimenaren aliatuen presioa: Espainia NATO eta EB-n sartzea nahi zuten. Baina horretarako funtsezkoa zen Espainia demokrazia liberal homologable bat bilakatzea. Nazioarteko iritzi publikoa erregimenaren aurka zegoen (Burgoseko prozesua, azken fusilamentuak…).

-Europako ezkerreko alderdiek oposizioa babesten dute.

-Erregimenaren barnean eliteen lerrokatze berriak: eliteak deslerrokatu egiten dira, aldaketa erraztuz.

-Oligarkia pragamatikoagoa eta burgesia domestikoa indartu da, Europarekin loturak dituena.

-Eliza katolikoa: ez a aurreko urteetako eliza homogeneoa, Kontzilio Vatikano, joera aurrerakoiak agertzen dira, apaiz langileen fenomenoa. Apaiz asko Zamorako kartzelara sartu zituzten.

-Armada: frankismoak armada botere autonomo gisa desaktibatzea lortu zuen, baina bukaeran hau desaktibatu zen berriz ere.

-Jendartearen aldaketak:

-Europa mailako aldaketak iristen dira. Langile klasearen borrokaz bere lan baldintzak hobetezen dira, klase ertaina agertzen hasten da. Jada espainiar Estatua ez da nekazal herrialde bat, hirien inguruan klase sozial berri bat sortzen hasten da, kontsumo gaitasuna dutena. Dikataduraren aurkako sektore sozialak areagotzen dira. Oposizioa indartu egiten da: ezkerra, ikasle antolakundeak, sindikatuak, erakunde armatuak…

**Diktaduratik demokraziara: legetik legera (aldaketa kontrolatua)**

.Hauteskunde arauei buruzko errege dekretua 1977-2-18:

.Senatuko eta Kongresuko hauteskunde prozedura arautu eta funtsean gaur egun arte mantendu da. Formalki konstituzionala da, baina materialki aurrekonstituzionala. 1985ean LOREG eta ostean urtarrilaen 28ko 1/2011 Lege Organikoa.

.Hauteskunde sistema honek hurrengo urteetarako bipartidsmoa finkatu zuen: probintziak bilakatzen dira hauteskunde barruti.Justifikazioa: II errepublikan hauteskunde sistema oso oroportzionala zen eta ingobernabilitatea ekartzen zuen, horregatik ez proportzional bat ezarri behar zen.

**Trantsizioa eta liskarraldiaren mekanismoak**

.Aukeren espirala: Frankoren heriotzak zabaldu, nazioarteko testuingurua (Portugal, Grezia, Europa…)

.Polarizazioa: gatazka sozial ugari. Langile mugimendua, abertzaletasuna eta ETA m zein ETA pm…

.Flanko erradikalaren mekanismoa: erradikalismoa alboratu eta zentrokoak batu, adostasun zabal bat eraiki.

.Identitate jauzia: Europar identitatea / Beste nazio eta erregioak. Espainiar identitateak ez du gaitasunik izan Espainiako herritar guztiak ordezkatzeko gaitasunik izan.

.Artekaritza: elite politiko/ekonomiko frankista; oposizioko alderdi eta sindikatuak: EHko eta Kataluniako nazionalista moderatuak. Banandurik dauden sektore politikoak elkartzeko funtzioa da artekaritza. Gatazkan dauden sektoreak artikulatu eta elkartu.

**Hirugarren fasea: 1977 ekaina – 1978 abendua (Konstituzioa)**

.Hauteskundeak UCDk irabazi. UCD eta AP-ren gehiengoari esker hauteskunde legeari buruzko eztabaidarik ez izatea lortu zuten.

.Konstituzio ponentzia: 7 gizon, EAJ kanpoan.

**Txibertako elkarrizketak**

Monzonen proposamena, artekaritza lana egiten du.

1.Abertzaleen arteko ekimen koordinatua eta estrategia adostua.

2.Hegoaldeko 4 lurraldeak elkartu Autonomia Estatutu batean

3.Fronte Autonomista: alderdi demokratikoak, eragile sindikal eta kulturalak.

**Trantsizioa eta laugarren fasea**

1978-1982 urria (hauteskundeak)

.Prozesu autonomikoaren hasiera.

.1979an Hauteskunde Orokorretan UCD-k irabazi

.1981 Estatu Kolpea.

.LOAPA: Ley Organica de Armonizacion del Proceso Autonomico

.1982ko urria PSOEk hauteskundeak irabazi.