**Για το σήμερα και το αύριο του προοδευτικού χώρου.**

Είναι απόλυτη ανάγκη ο πλούτος των ιδεών να εκφράζεται μέσα από τον διάλογο, την προσπάθεια για σύνθεση (που είναι ζητούμενο) και την δημοκρατική διαδικασία και την αποτελεσματικότητα (όταν είναι αναγκαίο) σε ένα Πρόγραμμα Προοδευτικής Διακυβέρνησης που θα απαντά στις ανάγκες των κοινωνικών δυνάμεων που απευθυνόμαστε και θέλουμε να εκπροσωπήσουμε.

Η δουλειά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη αυτού του κόσμου για να κυβερνήσει για τα συμφέροντά του.

Έχω παρακολουθήσει τα κείμενα των τάσεων, των ρευμάτων, των συντρόφων και των απόψεων που παρουσιάζονται στον εσωκομματικό διάλογο. Διατυπώνονται οι απόψεις για το πως βλέπουν τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Ο μετασχηματισμός του κόμματος κατά την γνώμη μου δεν έχει να κάνει τόσο με ιδεολογικούς όρους. Πρέπει να προσδιορίζεται πολιτικά από την ανάγκη για την συγκρότηση ενός μετώπου πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που επιθυμούν τα παρακάτω:

Την σύνδεση με τα κινήματα, τους μαζικούς χώρους που δεν μπορεί να γίνεται μέσα από κομματικές παρατάξεις με «χρίσματα» που κατεβαίνουν στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης, των Συνδικάτων, των συλλόγων κ.λ.π. Η κομματικοποίηση (των παρατάξεων, των συλλογικών εκπροσωπήσεων, των φορέων της αυτοδιοίκησης) οδήγησε στον μαρασμό και την απαξίωσή τους. Η σύνδεση λοιπόν με τα κινήματα πρέπει να γίνεται στην βάση της κοινής επεξεργασίας των θεμάτων και των προβλημάτων και της σύνθεσης κοινών προγραμμάτων και οραμάτων με την δημιουργία ενωτικών κινήσεων πάνω στα πραγματικά ζητήματα.

Σήμερα όπως έχουν τα πράγματα σε κάθε Δήμο που η παράταξη της Δημοτικής Αρχής δεν είναι της επιρροής μας, μπορούμε να έχουμε μια «σκιώδη» Δημοτική Αρχή που θα ασκεί κριτική και ταυτόχρονα θα προτείνει λύσεις, θα επιδιώκει την σύνθεση, ενεργοποιώντας την ίδια την κοινωνία.   
Όπου έχουμε επιρροή πρέπει να επιδιώκουμε την σύνθεση με τις άλλες παρατάξεις και πάντως θα επικοινωνεί και θα ενεργοποιεί την κοινωνία. Ποιο είναι το ζητούμενο της Δημοτικής Πολιτικής μας; Ένα Κοινό Σχέδιο που θα περιγράφει και θα δρομολογεί το όραμα για την πόλη. Τι πόλη θέλουμε και πως θα το επιτύχουμε. Την δημιουργία στελεχών που θα υπηρετήσουν το σχέδιο, την σύνδεσή τους με την κοινωνία και τον τακτικό έλεγχό τους από αυτήν. Παράλληλα πρέπει να δούμε με κριτικό πνεύμα την υποχώρηση της συμμετοχής των πολιτών που έφεραν οι νόμοι για την αυτοδιοίκηση και οι αιρετοί που αυτοχρίσθηκαν ως αναντικατάστατοι. Πρέπει να δούμε θεσμούς που θα ενεργοποιούν τους πολίτες όπως ήταν τα Συνοικιακά Συμβούλια. Τα Συνοικιακά Συμβούλια μέσα από την ενεργοποίηση πολιτών μπορούν να παράγουν στελέχη για την αυτοδιοίκηση. Επίσης μέσα από Συνοικιακές Συνελεύσεις μπορεί να γίνεται συχνή ενημέρωση των πολιτών και αλληλεπίδραση με την Δημοτική Αρχή. Μπορεί να ενισχυθεί και ο έλεγχος της Δημοτικής Αρχής από τους πολίτες. Για να είναι η Πόλη στα χέρια των Πολλών πρέπει οι Πολλοί να συμμετέχουν στο σχεδιασμό του οράματος, του σχεδίου και στην εφαρμογή του.

Σε κάθε συνδικάτο επιδιώκουμε τον συνδυασμό της πολιτικής αντίληψης με την αντίληψη για τα προβλήματα του χώρου και την ρεαλιστική λύση τους μέσα από ενωτικά σχήματα.

Η Αθηνοκεντρική διοίκηση και δομή των πολιτικών κομμάτων συνεχίζει να απαξιώνει τις περιφέρειες της χώρας μας. Είναι πολύ σημαντική η Περιφερειακή Οργάνωση του Κόμματος και η αναλογική εκπροσώπησή τους στην Κ.Ε.

Σήμερα λοιπόν προτεραιότητα είναι η δημιουργία προοδευτικών συσχετισμών:

Για την στήριξη της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας δηλαδή της Λαϊκής Κυριαρχίας σε αντιδιαστολή με την μεταδημοκρατία και τον απολυταρχισμό που προωθεί το πολιτικό προσωπικό της οικονομικής ολιγαρχίας.

Η ανασυγκρότηση και επέκταση του Κράτους Πρόνοιας και της Δημόσιας Υγείας.

Η διατήρηση και επέκταση του Κράτους Δικαίου.

Μια μεγάλη μεταρρύθμιση στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό που θα δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Η φιλοσοφία τους πρέπει να είναι αταξική. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει η Εκπαίδευση να συνδεθεί με τις ανάγκες του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και να εμπνεύσει τους νέους ανθρώπους να την εμπιστευθούν και να μην αισθάνονται την ανασφάλεια της ανεργίας. Να ενεργοποιήσει τους ανθρώπους του Πολιτισμού να δημιουργούν και να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια από την δουλειά τους. Να ανοίξει τους δρόμους στον κόσμο του Αθλητισμού για πρωταθλητισμό αλλά και να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε κάθε πολίτης οποιασδήποτε ηλικίας να μπορεί να αθλείται.

Όλα τα παραπάνω εξαρτώνται από την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μέσα από ένα κοινωνικό σύμφωνο που θα δημιουργήσει την συνθήκες ώστε ο δημόσιος, ο ιδιωτικός και ο κοινωνικός τομέας σε συμφωνία με τους εργαζόμενους (με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις) να παράγουν πλούτο. Χωρίς πλούτο δεν υπάρχει μοιρασιά. Πρέπει να δημιουργήσουμε πάνω στα παραγωγικά πλεονεκτήματα που μπορούμε να έχουμε ως χώρα. Πέρα από την τουριστική μονοκαλλιέργεια υπάρχει ο αγροτοδιατροφικός τομέας. Εδώ πρέπει να αξιοποιήσουμε την γη, την γνώση και τα πλεονεκτήματα της μεσογειακής διατροφής. Χρειάζονται ριζοσπαστικές κινήσεις που θα ενώσουν παραγωγικά τους μικρούς και μεγάλους κλήρους, θα δώσουν εργασία στις περιοχές, θα διασφαλίσουν την τοποθέτηση των προϊόντων σε αγορές μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων και θα φέρουν πλούτο. Παράλληλα ο έλεγχος του Κράτους πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν είναι ποιοτικό και διατίθεται σε προσιτή τιμή.

Τι πρέπει να μας ενώνει κατ’ αρχήν; Η ελεύθερη και οριζόντια διακίνηση ιδεών μέσα στους κομματικούς θεσμούς μας. Η αναζήτηση ενός μοντέλου κόμματος που θα αποκλείει τον σχηματισμό «νομενκλατούρας», θα είναι συλλογικός διανοούμενος. Η συζήτηση που αναπτύσσεται σχετικά με το πυραμιδικό μοντέλο κόμματος είναι ενδιαφέρουσα αλλά τα μοντέλα τα λειτουργούν πρόσωπα και τα πρόσωπα δημιουργούν τα προβλήματα για την νομή κάθε είδους εξουσίας. Ένα ερώτημα είναι αν το κόμμα πρέπει να έχει αντιστοίχιση με την δομή του Κράτους. Ένα επίσης ερώτημα είναι αν το κόμμα πρέπει να έχει την δομή των εκλογικών περιφερειών. Θεωρώ ως προϋπόθεση της νέα πορείας στην κάθε οργάνωση να συμμετέχει ισότιμα η νεολαία, τα μέλη της νεολαίας μας ώστε να υπάρχει κοινός προβληματισμός, γονιμοποίηση των οργανώσεων και κοινή δράση. Για τα δικά τους θέματα οι νέοι και οι νέες πρέπει να έχουν την οργανωτική αυτονομία τους στα πλαίσια των δικών τους οργάνων.

Τι πρέπει να μας ενεργοποιεί; Η θέληση να εργασθούμε από τον Πρόεδρο μέχρι το μέλος του κόμματος για την συμμετοχή του Μέλους στο Κόμμα και τις αποφάσεις του, του μέλους και του Φίλου στην Παράταξη, του Πολίτη στην Πολιτική και τις αποφάσεις. Η τεχνολογία σήμερα μπορεί να στηρίξει την συμμετοχή, τον έλεγχο και την συναπόφαση.

Αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε πολλά.

Γιάννης Κάλτσας

Μέλος Ν.Ε. Ανατολικής Αθήνας

Μέλος Ο.Μ. Υμηττού