**ריכוז הגדרות ומיקוד לגיאו-אסטרטגיה**

גיאופוליטקה וגיאוטרטגיה: סידרת האנציקלופדיה של המאה ה 20,

מאת: פייר סלריה- תרגום שלמה גונן [1970]

הגאו''ס הוא תולדה של הגיאו-פוליטיקה, אבל למעשה משולבת איתה בבחינת שני צדדים של אותה מטבע: הכנה למלחמה/מאבק/מהלך צבאי או כולל כדי להשיג ולממש יעדים שנקבעו ע''י הממשלה/השליט כהמשך לגיאו פוליטיקה שניהלו עד שהגיעו למצבי עימות כזה או אחר.

[ נבות]במילים אחרות: **הגאו''פ עוסקת במה – והגאו''ס באיך.**

**הגאו-אסטרטגיה –** נתפסה בעבר באופן ישיר מדי ופשוט מדי כהשפעת גורמים גיאוגרפיים על תכנון מבצעי, קביעת מהלכים כוללים של מערכות וקרבות – כלומר מעל לרמה הטקטית ובשירות הרמה המדינית- אבל במובן הפשוט של גיאוגרפיה: נתונים טבעיים בעיקר.

כל זה היה נכון בחלקו כשרק הצבאות התנגשו אחד בשני, והעורף חי כרגיל- והכל משתנה במלחמות ובמאבקים בהם כלל המשאבים המדינתיים וכלל הפוטנציאל של היריב מעורבים בשיקולים צבאיים גרידא, שלא לדבר על מכלול העוצמה של מדינה: תשתיות, מאגרים, תחבורה, מזון.. לא בכדי כינו הפצצות על תשתיות בגרמניה הפצצות אסטרטגיות!

גורמים גיאוגרפיים בשיקולים אסטרטגיים:

קבועים: מיקום ברשת העולמית: ימית, יבשתית, שטח, היקף, עומק, נתונים פיזיים של אקלים, טופו, קרקעות, גופי מים, מיצרים, איים

משתנים: אוכלוסייה – הרכב וגודל, צפיפות, משאבי טבע, מבנה מדיני – משטר וחברה, רוח ומוראל, מצב מוסרי, חוסן לאומי

הממדים: חלל, מרחב, תת הים, סייבר:

* אם מטרת האסטרטגיה היא הכרעת האוייב והשמדת יכולותיו- הרי שיש שיקולים גיאו-פוליטיים שלא תמיד מאפשרי לאסטרטגיה למצות את יכולותיה- כגון אי השמדת גרמניה/יפאן משיקולי המלחמה הקרה באופק..
* הרי ברור שהאסטרטגיה היתה הכרעה וחיסול כוח צבאי/מדיני: והנה נעצרו

היעדים האסטרטגיים הם לא תמיד הצבאות בחזית, אלא במקרים רבים מוקדי הכוח הכלכיים הפנימיים, התעשייה, שיבוש החיים, החקלאות והמקורות ועוד – וזה הכל ג''ג..

כלומר: מדע הגיאוגרפיה מייצר כלים לאסטרטגיה מדינית וצבאית – וזוהי הגיאו''ס

חנן טל: א**סטרטגיה**, מהות, יעדים, אמצעים, אונ' ב''ג, 1995

5 רמות:

* מדיניות- מה לעשות ברמת העל המדינית
* גרנד סטרטגי – תמהיל הנכסים [ צבא, כלכלה, חברה] שיש להפעיל למימוש הדרך המדינית
* רמה אופרטיבית- השימוש בכוח להשגת יעדים שנגזרו מהנ''ל
* רמה טקטית – כיצד יילחמו
* רמה טכנו-טקטית- כלי הנשק ופלפורמות המלחמה וההיערכות

Gray Colin and Sloan G., **Geopolitics,** Geography and strategy, London 1999

* בהקדמה, מייחסים לקיסינג'ר בזיכרונותיו את החייאת המונח גיאופוליטיקה, והפיכתו חזרה לפופולארי.
* הגדרת קיסינג'ר: גאו''פ היא מילה נרדפת ל 'מאזן כוחות עולמי' ואינטרסים לאומיים קבועים במאזן הכוחות העולמי
* בכך הוא החזיר את הדיון למונחי ומושגים גאו''פ בכלל, וזנח את הקו האנטי רוסי של ימי המלחמה הקרה שהכתיב את הספרות המקצועית

מטרת הספר היא להפיג את העמימות סביב המונח ובעיקר לקשור בין גיאוגרפיה, גיאו''פ ואסטרטגיה

גאו''פ בהגדרה: מקומם של תבניות גיאוגרפיות בהיסטוריה של הפוליטיקה [ובעצם במדינאות בת ימינו]. זוהי תיאוריה של יחסים מרחביים ונסיבות היסטוריות.

שליטה פוליטית איננה רק כוח במובן האנושי או החומרי, אלא הקונטקסט הגיאוגרפי שבו הוא מופעל.

בכל מהלך בי''ל מעורבים יסודות של התנגדות, תחרות, אופוזיציה ומאבק או עימות, ואז גורמי מיקום, מרחק ומרחב הם משתנים חשובים.

אסטרטגיה: ''הגאוגרפיה היא אם האסטרטגיה'', במובן שטחים, צירים, לוגיסטיקה וכו',

אבל נצטרך להבין שג''ג היא ''אם המערכות המורכבות''...

ג''ג כסינטזה של משתנים שיוצרים 'חבל', 'אישיות', 'תרבות', על כל המאפיינים המבדילים אותו מאורים אחרים.

Colin Gray, "Inescapble Geography., 160-165

* כל פוליטיקה היא גיאופוליטיקה
* כל אסטרטגיה היא גיאו-אסטרטגיה
* הג''ג נמצאת בכל אלה כמימד אובייקטיבי פיזי
* הג'''ג נמצאת בכל אלה במימד התופעות האנושיות

אסטרטגיה אמנם איננה רק גיאוגרפיה, אבל היא מצויה בכל מכלול אסטרטגי

כיצד עובדת הג''ג באסטרטגיה?

* המימד הפיזי מציב תנאים קובעים שיש להתחשב בהם גם בימי טילים בין-יבשתיים..
* הג''ג מכתיבה את הכלים האסטרטגיים במישור הצבאי בוודאי, אבל למעשה גם במדיני
* הג''ג מקנה השראה לכל מחשבה של גרנד-סטרטגי

הג''ג היא אחד מ מ6 מימדי האסטרטגיה לפי קלאוזביץ: מוראלי; חברתי; גיאוגרפי; פיזי; מתמתי; סטטיסטי

Colin Gray, Perspectives on Strategy, Oxford 2012

פרק 4: גיאוגרפיה: גיאופוליטיקה והרתעה

גאו''פ הוא מבנה בעל 5 'חדרים':

* משאבים גיאו-פיזיים
* מיקום
* משאבים אנושיים: כישורים ותרבות
* ניסיון – היסטוריה, מיתוסים,
* כרטוגרפיה מנטלית – איך תופסים את המרחב – העולם, האזור..