***El Magnànim edita un llibre sobre el conflicte polític***

***i simbòlic durant la transició democràtica valenciana***

*“Quan es dèiem País. La preautonomia valenciana” fa balanç i conclou que ha triomfat una concepció sucursalista de l’autogovern*

València, 20 desembre de 2022–. La **Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació** acaba de publicar *Quan ens dèiem País. La preautonomia valenciana* escrit per **Guillem Llop** i **Joana Tormo**,el número 14de la **col·lecció Adés&Ara**, especialitzada en història contemporània, dirigida pel catedràtic de la Universitat de València **Ismael Saz** i codirigida per l’historiador **Ferran Archilés**.

El disseny de la coberta és de l’**Espai Paco Bascuñán** i el de la col·lecció de **Fèlix Bella**.

**La lluita simbòlica i política de la transició democràtica**

*Quan ens dèiem País* analitza el procés de la transició de la dictadura franquista a la democràcia comprés entre la fi de 1975, amb la mort del dictador, i mitjan 1982, amb l’aprovació i publicació de l’Estatut d‘Autonomia, i posa especial atenció a la lluita simbòlica i política coneguda com a **Batalla de València**.

El llibre aporta moltes dades per a entendre el conflicte que configurarà l’actual autogovern valencià i que **va evolucionar des d’unes posicions sobiranistes que anaven acompanyades d’un decidit impuls de redreçament cultural fins a l’acceptació d’una descentralització administrativa compatible amb la identitat col·lectiva tradicional**. Una de les conseqüències va ser la pèrdua del que havia sigut el nom oficial del territori en tota l’etapa preautonòmica, País Valencià (terme que havia fet propi el conjunt de l’esquerra i si més no una part de la dreta, com mostraria els noms dels democratacristians de la Unió Democràtica del País Valencià i els liberals del Partit Demòcrata Liberal del País Valencià, integrat en UCD), i l’aposta pel neologisme Comunitat Autònoma Valenciana o, simplificat, Comunitat Valenciana**.**

A parer de Llop i Tormo, l’oposició democràtica va trobar en la consciència nacional una motivació afegida a la consciència social provinent de la lluita obrera. La reconducció, però, del moviment rupturista cap a un sistema de llibertats compatible amb la permanència del franquisme en el poder, permeté que el centredreta concentrara l’estratègia en **la divisió de la població entorn dels símbols identitaris**. Llengua, bandera i nom acaben sent demonitzats en un clima de violència impune atiat pel govern central. La manca de voluntat política de l’esquerra va fer la resta. **El balanç, segons els autors, serà una concepció sucursalista de l’autonomia valenciana**.

**Els autors: Guillem Llop i Joana Tormo**

**Guillem Llop i Forcada** (Vila-real, 1973) és doctor en Filosofia per la Universitat de València (2016) amb la tesi *Il·lustració radical i contrail·lustració en Hamann i Herder: la polèmica sobre l’origen del llenguatge*, i llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Oberta de Catalunya (2009). Ha estat professor associat d’Història de la Ciència i la Tecnologia a la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana i ha publicat en les revistes Quaderns de Filosofia i Ciència i L’Espill. Des de 2002 forma part del cos de professors d’ensenyament secundari de la Generalitat Valenciana en l’especialitat de filosofia i ha estat seleccionat el 2021 per al de catedràtics.

**Joana Tormo Martí** (Catarroja, 1974) és llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de València (1997) i en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya (2012). Ha realitzat el Màster d’Història Contemporània de la Universitat de València en 2014 especialitzant-se en la figura de Manuel Broseta. Ha publicat en la revista Afers i des de 2008 forma part del cos de professors d’ensenyament secundari de la Generalitat Valenciana en l’especialitat de geografia i història.

Més informació en [alfonselmagnanim.net](https://www.alfonselmagnanim.net/libro/manuel-boix_121135/)

***El Magnànim edita un libro sobre el conflicto político y simbólico durante la transición democrática valenciana***

*“Quan es dèiem País. La preautonomia valenciana” hace balance y concluye que ha triunfado una concepción sucursalista del autogobierno*

València, 20 diciembre de 2022–. La **Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació** acaba de publicar *Quan ens dèiem País. La preautonomia valenciana* escrito por **Guillem Llop** y **Joana Tormo**, el número 14 de la colección **Adés&Ara**, especializada en historia contemporánea y dirigida por el catedrático de la Universitat de València **Ismael Saz** y codirigida por el historiador **Ferran Archilés**.

El diseño de la cubierta es del l’**Espai Paco Bascuñán** y el de la colección de **Fèlix Bella**.

**La lucha simbólica y política de la transición democrática**

*Quan ens dèiem País* analiza el proceso de la transición de la dictadura franquista a la democracia entre el fin del año 1975, con la muerte del dictador, y mediados de 1982, con la aprobación y publicación del *Estatut d‘Autonomia*, y presta especial atención a la lucha simbólica y política conocida como **Batalla de València**.

El libro aporta muchos datos para entender el conflicto que configurará el actual autogobierno valenciano y que **evolucionó desde unas posiciones soberanistas que iban acompañadas de un decidido impulso de enderezamiento cultural hasta la aceptación de una descentralización administrativa compatible con la identidad colectiva tradicional**. Una de las consecuencias fue la pérdida del que había sido el nombre oficial del territorio en toda la etapa preautonómica, País Valencià (término que había hecho propio el conjunto de la izquierda y cuando menos una parte de la derecha, como mostrarían los nombres de los democristianos de la Unió Democràtica del País Valencià y los liberales del Partit Demòcrata Liberal del País Valencià, integrado en UCD), y la apuesta por el neologismo Comunitat Autònoma Valenciana o, simplificado, Comunitat Valenciana.

Según Llop y Tormo, la oposición democrática encontró en la conciencia nacional una motivación añadida a la conciencia social proveniente de la lucha obrera. No obstante, la reconducción del movimiento rupturista hacia un sistema de libertades compatible con la permanencia del franquismo en el poder, permitió que el centroderecha concentrara la estrategia en **la división de la población en torno a los símbolos identitarios**. Lengua, bandera y nombre acaban siendo demonizados en un clima de violencia impune atizado por el gobierno central. La carencia de voluntad política de la izquierda hizo el resto**. El balance, según los autores, será una concepción sucursalista de la autonomía valenciana**.

**Los autores: Guillem Llop y Joana Tormo**

**Guillem Llop i Forcada** (Vila-real, 1973) es doctor en Filosofía por la Universitat de València (2016) con la tesis *Il·lustració radical i contrail·lustració en Hamann i Herder: la polèmica sobre l’origen del llenguatge*, y licenciado en Filología Catalana por la Universitat Oberta de Catalunya (2009). Ha sido profesor asociado de Historia de la Ciencia y la Tecnología en la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana y ha publicado en las revistas Quaderns de Filosofia i Ciència y L’Espill. Desde 2002 forma parte del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria de la Generalitat Valenciana en la especialidad de filosofía y ha sido seleccionado en el año 2021 para el de catedráticos.

**Joana Tormo Martí** (Catarroja, 1974) es licenciada en Geografía e historia por la Universitat de València (1997) y en Humanidades por la Universitat Oberta de Catalunya (2012). Ha realizado el Máster de Historia Contemporánea de la Universitat de València en 2014 especializándose en la figura de Manuel Broseta. Ha publicado en la revista Afers y desde el 2008 forma parte del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria de la Generalitat Valenciana en la especialidad de geografía e historia.

Més informació en [alfonselmagnanim.net](https://www.alfonselmagnanim.net/libro/manuel-boix_121135/)