**Aldundiak eta SOS Arrazakeriak Izan Harreraren bosgarren edizioa aktibatu dute, mentoretza sozialeko programa, errefuxiatu eta migranteekin**

*“Ustekabeko adiskidetasuna” lelopean, ekimen honek bertako pertsona boluntarioak errefuxiatuekin eta migratzaileekin harremanetan jartzen ditu, haien harrera-prozesua errazteko. Dagoeneko 16 bikote osatu dira.*

Gipuzkoako Foru Aldundiak eta SOS Arrazakeriak Izan Harrera programaren bosgarren edizioa aurkeztu dute gaur goizean prentsaurrekoan. Programa horren helburua da pertsona eta familia migratzaileak eta errefuxiatuak bertako boluntarioekin konektatzea, hainbat prozesu hobetzeko eta errazteko, hala nola hizkuntzak ikastea, enplegua bilatzea, etxebizitza-aukerak eta ingurunearekiko harreman orokorrak. Ion Gambra Giza Eskubideen eta Kultura Demokratikoaren foru zuzendariarekin eta Silvana Luciani SOS Arrazakeriako kidearekin batera, Ainhara Mugak, Real Sociedad Fundazioaren proiektuen arduradunak, parte hartu du, programaren erakunde laguntzaile gisa, eta Abigail Caminosek, mentore gisa, eta Mammadou Cissek, Izan Harrerako mentoratu gisa, iaz sortu zen 16 bikoteetako batek.

Proiektu honek Gipuzkoako ehun solidarioaren zati bat migratzaileen eta errefuxiatuen harreran eta inklusioan inplikatzen du, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta SOS Arrazakeriak ekimen honetan boluntario gisa parte hartzera deitu dituzte herritarrak, "mentore izateko eta, horrela, ustekabeko adiskidetasun baten parte izateko, babesa, elkartasuna eta gizarteratzea ematen dituen giza historia baten parte", azpimarratu du Gambrak. "Beti esaten dugu Gipuzkoa lurralde solidarioa dela, hein handi batean gizarte-sareagatik eta beren egunerokoan hainbat erakunde eta kausarekin kolaboratzen duten milaka boluntarioengatik". Era berean, parte hartzeko interesa izan dezaketen pertsona guztiak hurbildu eta galdetzera animatu ditu.

Bestalde, Silvana Lucianik iazko edizioaren balantzea egin du, eta "arrakastatsutzat" jo du, eskaintza migratzaileei ere zabaltzea erabaki ondoren. "Beraz, 2024an, ildo horretan hazten jarraitzeko apustua egin dugu. 2024an, gutxienez 20 bikote osatu nahi ditugu, eta, horregatik, gizartearen inplikazioa behar dugu, eta herritarrak gonbidatzen ditugu bat egitera eta pertsona gisa aberasten gaituen boluntariotza modu bat gauzatzera ".

Halaber, adierazi duenez, mentoratuen profila zabaltzeak "erakunde berriekin harremana zabaltzea ekarri du eta, beraz, gero eta mentoretza-eskaintza handiagoa dago behar duten pertsonentzat. Gaur egun Zehar Errefuxiatuak, Caritas, Gurutze Gorria eta Arrats erakundeen laguntza dugu", zehaztu du.

Mentoretza-harremanen eta gizarte-loturen sorreraren bidez, pertsonek kultura-aniztasunari lotutako "aurreiritziak, estereotipoak eta zurrumurru faltsuak deseraikitzen dituzte". Aldi berean, migrazioei eta asiloari lotutako errealitateak eta problematikak ezagutzen dituzte, "eta komunitatean kulturen arteko harremanak eraikitzen dituzte, inklusioaren eta bizikidetza kohesionatuago baten alde", azaldu du Lucianik.

**Mammadou eta Abigail bezalako 16 bikote**

Izan Harreran, trebatutako eta motibatutako boluntarioen talde bat osatu da, eta mentoretza-lana egin du 2023an. Guztira 16 bikote osatu dira. Lortutako emaitzetatik ondorioztatzen da mentoratutako pertsonen ongizate psikosoziala hobetu egin dela mentoretza-harremanaren hilabeteen ondoren. Pertsona mentoratuek adierazten dute gustura daudela beren mentorearekin, eta haiekin hitz egin dezaketela beren itxaropenez eta etorkizuneko planez, lurraldean historia komun bat eraiki dezaketela, integratuago sentitzen direla, eta horrek haien ongizate psikosoziala eta autoestimua hobetzen dituela.

Horietako batzuek beren sarea zabaldu dute, eta baliabide komunitarioak hobeto ezagutu dituzte. Horrez gain, hainbat eremutan (hizkuntza, lana bilatzeko aukerak, etxebizitza, aisialdirako aukerak, etab.) sartzeko aukerak biderkatu dituzte. Era berean, ekintza boluntarioari dagokionez, Gipuzkoako lurraldera iritsitako errefuxiatuen edo migratzaileen elkartasunean, harreran eta inklusioan gizarteak duen parte-hartzea indartzea lortu da.

Proiektuak bere zerbitzuak errazten laguntzen duen erakunde talde bat izan du eta du (Donostiako Zinemaldia, Kutxa Fundazioa, Aquarium, Topic, Real Sociedad Fundazioa, GBC, San Telmo Museoa, Ikusnahi tokiko turismo enpresa, Cristina Enea Fundazioa, etab.). Era berean, borondatezko psikologoen talde batek mentoreak laguntzen ditu, harreman konplexuagoetan orientazioa behar duten kasuetan.

Donostia, 2024ko otsailak 19