# ***Universitat al Barri*: una pràctica educativa d’educació ciutadana**

Àngel Marzo i Jessica Cabezas.

Universitat al Barri neix com a pont entre dues pràctiques educatives que es necessiten però entre les que sovint hi ha una gran distància la formació bàsica de persones adultes i el món universitari . Estem en una societat que reconeix com imprescindible l’educació a llarg i a l’ample de la vida però per altra banda no hi ha consens sobre els model educatiu que cal impulsar més enllà de l’escolarització acadèmica. Des de escoles d’educació bàsica de persones adultes i altres dispositius d’educació popular l’educació s’entenia com una eina per donar resposta al reptes vitals de les persones de pobles o barris. En la mesura que aquest procés reïx desvetlla unes ganes d’aprendre, enfortir el propi bagatge, de contrastar-lo amb altres persones que va més enllà dels currículums oficials. Quan es finalitzen els estudis de llengües, d’informàtica, de coneixements bàsics algunes persones s’han fet conscients que l’educació obre noves expectatives. L’alternativa que ofereix el sistema educatiu és continuar els estudis cap a la universitat o la formació professional. Però per algunes persones l’escola s’han obert altres possibilitats molt més àmplies que són de gran vàlua. Així, persones que tenen una trajectòria professional consolidada veuen que l’educació pot contribuir a la millora de la salut, les relacions personals, la convivència, la comprensió de món i molts altres aspectes de la seva vida. Des de diversos dispositius socioculturals en els que s’ofereixen continguts específics o bé a activitats de lleure però no sempre aquestes responen a les necessitats formatives desvetllades o són prou accessibles per aquests col·lectius que necessiten algunes actuacions més adaptades al seu entorn comunitari.

Així, quan l’educació ha començat a formar part activa de les seves vides o es trunca el seu procés d’aprenentatge o es remet a les persones a itineraris formatius que no donen resposta a les seves necessitats. Si l’educació ha estat una font d’aprenentatges que els han permès comprendre millor la realitat que els envolta, elaborar propostes que comunitàries de progrés per la seva vida i del seu entorn ¿perquè abandonar-la?

Per altra banda els estudiants i altres agents del món universitari volen explorar com els coneixements amb els que treballen en el món acadèmic poder ser implementats amb al pràctica educativa en entorns comunitaris. La acostament entre els continguts teòrics i la pràctica és una necessitat que afavoreix el seu aprenentatge i la recerca de nous espais d’aplicació.

Partint d’aquestes dues situacions i tenint com a referència les aportacions pedagògiques de l’educació popular les bases per formular una proposta d’educació recíproca. Les persones del barri parteixen de la curiositat, la voluntat d'aprehendre, en terminologia freiriana, i joves universitaris s'acosten a la pràctica. L’experiència es formula com una aproximació reflexiva, crítica en què les persones que participen no són un subjecte passiu sinó els actors que alhora aprenen en la concreció del propi acte educatiu. També aporta ala i les participant significatius i amb sentit per l’aprenentatge. És un projecte en el present i de futur a la vegada que aprofita el bagatge personal i social. L’acció educativa enriqueix la vida de les persones i permet comprendre millor la realitat que els envoltat i incidir en ella per millorar-la. Parteix de la base de la cultura popular però també del coneixement científico-acadèmics tractant-los, no com a elements antagònics sinó en un camp de trobada que permet donar resposta als reptes que es plantegen a la vida quotidiana.

**Punt de trobada de coneixements acadèmics i cultura popular**

La informació i el coneixement tenen un paper clau per al desenvolupament de les persones i de la societat. Actualment la ciència, la tècnica crea en cada moment instruments que permeten donar resposta a problemàtiques que fa unes dècades era impensable que es poguessin resoldre. A la vegada també imposen unes condicions de vida subjectes a dinàmiques que sovint són incomprensibles o impracticables per a una bona part de la població. Els avenços no arribin a totes les persones de la mateixa manera implica que sovint es produeixi una fractura entre el sector de la població que posseeix les claus dels recursos i les possibilitats que proporcionen aquests avenços i les capes socials més populars. A més deixa en mans d’un petit sector la presa de decisions clau pel conjunt de la societat, una gran part de la població contempla aquests esdeveniments com a espectadors. O són desconeixedors de les dinàmiques i les possibilitats de la ciència i els nous coneixements o, el que és més greu, tampoc poden arribar a tenir els beneficis que aquests els poden aportar. L’experiència parteix d’una concepció democràtica i democratitzadora de l’educació. Educar-nos significa que les persones som cada vegada més capaces d’actuar sobre el nostre entorn. I això es fa més evident en a l’entorn comunitari que en la nostra experiència representa el barri.

D'altra banda, hi ha una font de coneixements que no ve del treball acadèmic o de recerca científica sinó dels coneixements dels que anomenem cultura popular. De vegades aquesta ha estat menystinguda. Però bona part dels coneixements més útils per a la nostra vida quotidiana tenen el seu fonament en aquesta cultura.

Universitat al barri se situa al punt de trobada aquests coneixements que hem descrit. D'una banda el coneixement científic i acadèmic i de l'altra el que ve de la cultura que fan les persones i la societat al seu dia a dia. L’experiència provoca una confrontació productiva i enriquidora pe tots els participants.

Les accions educatives no són un programa d‘extensió dels coneixements acadèmics sinó un procés de participatiu dels agents universitaris i de les persones del barri per trobar respostes a temes clau, significatius, que tenen sentit per als i les participants i el seu entorn

A més, aquesta interacció reforça l’autoconfiança de les persones implicades. Permet als joves universitaris realitzar una activitat pràctica per posar en joc els seus coneixements i a les persones del barri trobar l'espai per conèixer nous continguts útils per la seva vida quotidiana.

Es conforma un procés d’interacció dialògica on l’experiència i el coneixement contribueixen al desenvolupament integral dels participants. És un pont entre el saber adquirit a través dels anys i el saber que aporta la universitat en un sentit més acadèmic. La teoria pren vida i afavoreix l'autonomia i el desenvolupament competencial dels estudiants que s'aproximen a una realitat concreta. En aquest context els estudiants abandonen formes tradicionals de fer i aprenen a acollir la diversitat com un valor que enriqueix i tenyeix la cultura de manera positiva.

És un procés d'intercanvi recíproc que permet reforçar la persona del territori amb més carències i convertir-se en una eina d'inclusió. Ampliant els seus coneixements té més recursos per adaptar-se a les condicions de la societat i donar resposta als nous reptes que se li poden plantejar.

**L’experiència educativa**

El punt de partida de les activitats són els interrogants que es formulen des de les persones del territori. No es cerca només una dinàmica transmissió d e coneixements sinó com diu Bell Hooks (2021) aquells temes que fan que l’aprenentatge commogui als participants impulsi una fervent voluntat de conèixer. Es busquen continguts significatius i amb sentit però també que aquests siguin capaços de provocar emocions. Es cerca la confrontació, el debat aquests coneixements amb la realitat de les persones del territori. La proposta s’inspira en cercles de cultura de Paulo Freire en els que els coneixement ses recreen a partir de una pedagogia dialògica i del conseqüent efecte a la vida quotidiana. Els sabers i les temàtiques són diverses ja que contemplen el coneixement des d'una perspectiva àmplia i global. L'objectiu és apropar-se a temàtica sense eludir la seva complexitat i esdevenir un mitjà que promou un aprenentatge permanent.

Per dur a terme l’experiència cal implicar també a xarxes, entitats i persones del territori que participen. L’associació de veïns i veïnes, la biblioteca, l’escola d’adults, els casals del barri són convidats a participar en el procés i elaborar propostes conjuntes.

És un punt de trobada de dones i homes de procedència molt diversa, amb problemàtiques i vivències que aporten perspectives que enriqueixen el debat i la formulació de propostes. I aquest procés té tant la dimensió personal com la col·lectiva amplifica i incrementa la seva repercussió.

Sigui quina sigui la situació inicial de les persones es crea un fòrum, un espai públic on tothom pot fer la seva aportació i conèixer la dels altres. En aquest espai la cultura adquireix un valor que unifica les capacitats cognitives, socials i emocionals dels que hi participen.

Cal destacar que una part del col·lectiu participant en el projecte són dones. El procés visibilitza la seva trajectòria singular i crea un lloc a l’espai social, al territori.

Unes estudiants universitàries participants en el projecte deien: "vam entendre que compartir, aprendre dels altres, conèixer que tots estem dins del mateix llindar de la vida, tenim vides molt similars, i només varien els contextos de cadascú". I les participants expressaven que des d'un primer moment els va impactar l'activitat i va despertar un gran interès i ganes de col·laborar de totes les dones.

**El procés**

Les propostes metodològiques són específiques per a cada grup i per cada situació concreta. Les activitats es configuren amb l’acord de les persones que participen. Tot i que el punt de partida siguin els participants i del territori, l'acció educativa entraria en un bucle sinó establissin connexions i es projectessin sobre espais més generals. Per això el projecte ‘inscriu en una xarxa de relacions amb el seu entorn. Les aportacions d’aquest entorn també es veuran enriquides per propostes que l’equip de treball o les i els estudiants universitaris que hi participen vegin adequades.

Per poder fer aquest pas i que alhora arreli en la seva experiència calen dues condicions. Primerament que hi hagi la percepció que el procés va en la direcció de millorar les condicions de vida dels participants. I en segon lloc que el diàleg entre totes les persones que hi participin sigui constant.

Totes les persones que hi participen tenen una posició activa, no hi ha coneixement que no es pugui contrastar. No es treballa de manera unidireccional d'un que sap cap als altres que no en saben. Aquest perspectiva gènere bé un clima d'implicació que dona resultats molt positius. Reunir persones de generacions, de cultures, de llengües, de condicions personals i socials diferents creant un enllaç de l’aprenentatge compartit.Tant és així, que de vegades i amb l'acompanyament de l'educador o l’educadora la persona no només rep una formació o aprenentatge determinat sinó que és ella mateixa qui el genera. Es cerca que pugui divulgar aquell saber que ha adquirit al llarg dels anys per compartir el seu aprenentatge sobre el tema en que es centra l’aprenentatge.

Així, cal establir i cuidar aquests vincles i canals amb les persones i el territori que li permeten detectar necessitats formatives, accedir a les persones i treballar. Aquest procés permet implicar en la tasca col·lectius que sovint es consideren a ells mateixos fora d'aquestes possibilitats. Comptem amb un atractiu previ de la persona del barri cap a una cultura acadèmica que li resulta distant i un universitari immers en aquests continguts però que vol conèixer la pràctica.

Aquest procés genera autoconfiança i confiança mútua, un element clau per al progrés que permet accedir a coneixements i propostes que fins ara podrien estar molt allunyades. El que és extraordinari són les xarxes que es teixeixen entre joves i adults que veuen que a través de les activitats que es desenvolupen es propicia un procés d'aprenentatge mutu.

L’apropament al contingut es realitza de manera que cada persona pugui partir de si mateixa (Piussi 2006) com a ésser sexuat, amb un bagatge personal, amb unes característiques pròpies que no són un llast per a l'aprenentatge sinó la matèria amb què treballem. Prendre en consideració la diversitat de les dones i els homes que participen en el procés enriqueix l'aprenentatge.

Aquest treball, tal com ho plantegem, necessita el contacte amb les persones d'una en una que els permeti sentir-se i reconèixer-se, i alhora un treball grupal en accions conjuntes amb les parts (Arnaus, 1998). Disposem d'espais i estratègies per poder arribar a aquests diferents nivells. Cada activitat té una persona de referència oberta a qualsevol proposta. També cal dir que la nostra metodologia crea notables sinergies, no tot depèn de l'equip de dinamització sinó que cada participant es pot convertir en dinamitzador de la proposta que cregui convenient

**L’organització**

El projecte està dividit en dues fases:

**Primera fase:**

La preparació, realització i avaluació de les sessions culturals i educatives dels estudiants a diferents barris de Barcelona i municipis propers. Durant la primera part del projecte l’objectiu és l’intercanvi de sabers entre diferents col·lectius: l’alumnat universitari i diferents persones que participen als barris de projectes culturals i educatius. Així doncs, abans de tot des de la universitat es planteja als estudiants l'opció de fer una formació en un barri amb diferents persones; aquests prepararan una sessió formativa adaptada als diferents contextos reals a partir d'una selecció de temes escollits per part de les persones que assistiran als tallers. L'alumnat universitari amb l'acompanyament del professorat fa una cerca teòrica sobre els temes proposats i la preparació de la sessió que faran a l'aula dels diferents barris.

**Segona fase:**

L'objectiu d’aquesta segona fase és crear un espai de debat i reflexió referent sobre educació al llarg de la vida i cultura popular. Aquesta part del projecte es realitza amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, es convida a diferents experiències educatives i culturals. És un espai de trobada entre docents i alumnat universitari de diferents camps del coneixement i la cultura popular de gent gran, persones nouvingudes, i ciutadania en general amb interès per l'educació.

Amb la col·laboració de centre de formació d'adults i entitats que treballen en diferents contextos de l'alumnat, desenvolupa la sessió..

**Com es valora el projecte**

Fem una avaluació contínua del projecte tant de la tasca dels estudiants universitaris, com dels participants a les sessions. És objectiu de l’experiència sistematitzar les aportacions del procés tant aquells resultats que havíem previst com aquells que es van conformant en el trajecte educatiu amb l’aportació de totes les persones que participen.

Bona part de les persones que participen en aquest col·lectiu tenen un bagatge personal que enriqueix el procés i el bagatge provinent del seu entorn cultural ambdós aporten una productiva relació intercultural.

El projecte ha estat una eina per treballar les mancances d’educació bàsica i així convertir-se en una eina d’inclusió. Uns joves universitaris participants al grup feien aquesta apreciació sobre l'experiència:

 “Hem de dir que aquest grup de dones és excepcional. Estan obertes a aprendre i fer allò que se'ls demana. Van participar activament i sense posar obstaculitzar res del que fèiem”

“La proposta que vam oferir, la van acceptar de la millor manera possible. Volem destacar una participació completa i sincera. Van ser emocions, sentiments, llàgrimes, i tot des d'una reflexió interna de tots nosaltres (dones i alumnes) i va fer de la sessió, una experiència de molt d'enriquiment i aprofundiment”

“No ens coneixien, no les coneixíem. Es van obrir d'una manera esfereïdora, i tant elles com nosaltres, vam entendre que compartir, aprendre dels altres, conèixer que tots estem dins del mateix llindar de la vida, tenim vides molt similars, i només varien els contextos de cadascú. I és un aprenentatge molt pur i molt”

L'ampliació de coneixements implica tenir més recursos per adaptar-se a les condicions de la societat actual i donar resposta als nous reptes que se li poden plantejar. Treballar per la inclusió social significa aprendre continguts que permetin ressituar les persones al seu entorn social, cultural i a la societat en general

Una de les dones que va participar en un grup expressava així el resultat del seu aprenentatge

"Penso que els coneixements t'obren la ment i t'adones que tens molt per aprendre. M'agradaria seguir tenint i no perdre les ganes d'aprendre, trobar nous coneixements. No estic interessada a tenir títols, només coneixements."

Hem treballat amb una metodologia de participació activa de tots els agents, no hi ha coneixement han estat permanentment contrastats. El treball no ho fem de manera unidireccional d'uns que saben cap als altres que no saben. Aquesta perspectiva aviat ha generat un clima d'implicació que dona resultats molt positius, com indicaven els testimonis que acabem de citar. Reunint persones de generacions, cultures, llengües, condicions personals i social diferents convertit en un element de l'aprenentatge compartit.

Com a resultat del treball del projecte ha estat hem pogut establir vincles amb altres activitats. Les estudiants del barris han visitat les Universitats a les Jornades que hem realitzat o participant en activitats a les aules universitàries. També han participat en activitats culturals com ara conferències, exposicions o debats.

**A manera de síntesi**

Si considerem que l’objectiu fonamental de l’educació és guiar i acompanyar, la Universitat al Barri facilita i tendeix ponts per a l’aprenentatge des d’una doble perspectiva: comunitària i interpersonal. A través d'accions intencionades, la pràctica educativa cobra un significat particular. Proporciona elements que generen curiositat i promouen un pensament crític. Els seus coneixements no provenen només del saber acadèmic sinó que neixen de la cultura popular que cobra vida a través dels seus integrants.

Les activitats i accions desenvolupades no són una mera extensió dels coneixements del món acadèmic, són un procés on estudiants i persones del barri es troben i aprenen les unes de les altres. És un aprenentatge significatiu que considera els coneixements previs i les experiències de les persones que hi participen.

**Referències bibliogràfiques**

Arnaus, R. (1998) Metodología para la formación básica o apostar por una metodología de los sujetos visible. *Diálogos, Educación y Formación de Personas adultas,* 14, 33-42.

Castells, A. (2021) Universidad en el barrio. En Marzo,A.; Costa, G. Miradas sobre la Educación a lo largo de la vida. Barcelona: Marge Books

Clóvis, J. (2004) Escola ciutadana. Reptes, diàlegs i travessies. Xàtiva, València: Edicions del CREC.

Freire, P. (1986) La educación como práctica de la libertad. Madrid: Siglo XXI.

Gutiérrez, F. y Prieto, D. (2002). La mediación pedagógica .Apuntes para una educación a distancia alternativa. Xàtiva, València: Diálogos.

Hooks, B (2021) *Enseñar a transguedir.* Madrid: Capitan Swingt.

Kirlwood, G. y Kirlwood, C. (2007) *Educación de personas adultas viva. Freire en Escocia.* Xàtiva (Valencia): Diálogos.

Piussi, A.M. (2006). *Formar y formarse en la creación social*. Xàtiva, Valencia: Instituto Paulo Freire.

Zaia, T, (2020) Accoglienza, condivisione e partecipazione: la comunità si fa forza! *Rizoma Freiriano*, 28 http://www.rizoma-freireano.org/accoglienza-condivisione