Järgmine kirjutis teeb ajaloolisest vaatenurgast kokkuvõtte hiljutise arengu kohta Šveitsi rändepoliitikas, keskendudes eriti föderaalsüsteemi ja otsedemokraatia tekitatud raskustele integratsioonipoliitika suhtes. See algab põhjaliku ajaloolise kokkuvõttega Šveitsi sisserände põhjenduste kohta ning jätkub Šveitsi rännet ja integratsioonipoliitikat käsitleva institutsioonilise analüüsiga, keskendudes föderalismile, konsotsialismile ja otsedemokraatiale.  Võttes aluseks lõimumise juriidilise määratluse – põlisrahva ja võõrelanikkonna koos eksisteerimine – jõutakse järeldusele, et riigi ülesanne on kaitsta diskrimineerimise vastu. Rõhutame, kuidas kantoni tasandil diskrimineerimise keelamine ja õigus võrdseteks võimalusteks on seadusesse erinevalt sisse kirjutatud ja erineva rakendusega, arvestades tegeliku olukorra eripärasid, mida peaks kaaluma.