**מגפות ומיליציה אמריקאית: שיעורים משנת 1918**

מיכאל שורקין

אפריל 1, 2020

תגובה

וירוס הנגיף החדש יפגע בצבא ארה"ב ובעלי בריתו קשות, מכיוון שכבר היו התפרצויות במחנה האתחול של חיל הנחתים באי פריס ובנושא המטוסים USS תיאודור רוזוולט. רמת קושי הפגיעה יהיה תלוי במספר משתנים - חלקם קשורים לנגיף עצמו (כיצד ובאיזו מידה הוא משתנה, האם הוא חוזר בגלים הבאים וכו ') ואחרים קשורים לאילו צעדים נוקטים צבא״א כדי להגן על עצמם. אבל זה יהיה טיפשי להמעיט בערך הנזק ש- COVID-19 יכול לגרום.

למרבה המזל, יש לנו דוגמה היסטורית שיכולה לספק כמה רמזים לאופן שבו הנגיף יכול להשפיע על הצבא, על סוגי המדיניות שעלולים להחמיר או להקטין את השפעת המגיפה, ובחירות המדיניות שבנקודה מסוימת עלולים מנהיגי הצבא של היום להתמודד איתן. מדובר כמובן על מגיפת השפעת משנת 1918 - המכונה בדרך כלל שפעת ספרדית, אף שמומחים מסכימים כי אין לה כל קשר לספרד. הם למעשה לא בטוחים מאיפה זה הגיע, אם כי ההתפרצות בארצות הברית החלה בבירור במרץ 1918 בקנזס, ומשם היא הפיצה את אירופה הודות במידה רבה לזרימת הכוחות האמריקאים לצרפת.

מגיפת 1918 הציבה את ההנהגה הצבאית של אמריקה בעמדה שנאלצה לקבל החלטות קשות. המחלה הרגה חיילים, מלחים ונחתים, וחתרה תחת המוכנות ויכולתו של הצבא להילחם. צעדים להגנה על הכוח ועל האזרחים הרבים שהוא הגיע איתם במגע, יחד עם זאת, הפריעו למוכנות והכי חשוב, איימו על גיוס צעירים. 1918, יש לזכור, הייתה שנת המתקפה האביבית הגדולה של גרמניה, שמטרתה להביס את בעלות הברית המוחזקות לפני שארצות הברית הצליחה להרגיש את מלוא משקלה בשדה הקרב. ממארס עד יולי תוצאת המלחמה הייתה תלויה באיזון, ומה שבעלות הברית צריכות יותר מכל כדי לנצח היה כוח האדם האמריקני במהירות האפשרית. הם בחרו לתעדף את ההתגייסות, לקבל את האגרה האנושית כצורך עגום.

למרבה המזל, מנהיגים צבאיים כיום מתמודדים עם סביבה ביטחונית שפירה יותר מקודמיהם לפני מאה שנה. צבא ארה"ב עוסק במבצעים צבאיים בחו"ל, אך הוא אינו נלחם במלחמת מעצמה. כתוצאה מכך, לפנטגון יש את כל הסיבות לעשות כל שביכולתו בכדי לבלום את המגיפה הנוכחית - גם אם עליו לספוג קצת מהלומות במוכנות.

**מגיפת הצבא האמריקנית במלחמת העולם הראשונה**

מחיר המפנדה על צבא ארה"ב מתועד היטב. בשנת 1918 אושפזו 121,225 נחתים ומלחים בשפעת, ולפחות 4,000 מתו. כמה אוניות נאלצו לחזור הביתה לנמל. הצבא נפגע קשות הרבה יותר בשעה שהשפעת הרסה את מחנות האימונים הגדולים שלו שהוקמו ברחבי הארץ ובצרפת לאחר כניסת ארצות הברית למלחמה.

המגיפה החלה במחנה פנסטון, קנזס, במרץ 1918 ואז התפשטה במהירות משם. מחנות צבא ארה"ב היו נקודות חמות מרכזיות. בממוצע 25 אחוזים מהחיילים שם היו חולים במהלך גל הסתיו של המגיפה, אם כי במחנות רבים השיעורים היו על 50 אחוזים ומעלה. המגיפה שטפה את המחנות - כפי שעשתה עם שאר העולם - בשלושה גלים נבדלים. הראשון היה באביב, השני בסתיו במהלך ספטמבר ואוקטובר והשלישי בחורף 1918–1919. בסך הכל אושפזו 791,907 חיילים אמריקאים בארצות הברית או בצרפת, ו -24,664 מתו. אחד מכל 67 חיילים נפטר משפעת או מדלקת ריאות הקשורה לנגיף בשנת 1918. הצבא האמריקני גם הפיץ את המחלה לצרפתים, אשר דיווחו על המקרים הראשונים שלהם באפריל. באמצע מאי, בין 10 ל -70 אחוזים מהחיילים ביחידות צרפתיות היו חולים - וזה היה בעיצומה של מתקפת האביב הגרמנית הגדולה שהחלה ב -21 במרץ ונמשכה עד אמצע יולי. צרפת איבדה בסך הכל 53,000 חיילים לשפעת - 130 מתוך 1,000 חיילים צרפתים חלו (436,000) ונהרגו 10 מתוך 1,000, או שש אוגדות. גם הבריטים, הגרמנים וכמעט כולם חלו במחלה, אם כי גלי המגיפה פגעו בבריטים ובגרמנים מעט לאחר שפגעו באמריקאים ובצרפתים.

המגיפה קטעה את האימונים, החמירה במחסור בכוח האדם והקשתה על פעולות באינספור דרכים. חיילים חולים לא יכלו להתייצב לאימונים או לתפקידים, בעוד שחיילים מוחלשים התנהגו בצורה לא מיטבית. מורל יחידה נמוך גם כן פגע ביעילות. מפקדים שקראו להחליף יחידות שאבדו להתשה גילו שהיו פחות מחליפים ממה שביקשו. יתרה מזאת, חיילים מוחלשים ומנוחלים היו מזיקים בלחימה, וכתוצאה לכך יותר חיילים נפצעו או נהרגו. לאחר שאושפזו, רבים מן החולים והפצועים נספו מכיוון שהשטף המשולב של מקרי שפעת ונפגעי קרב הכריע את המערכת הרפואית. איש אינו יודע כמה טוב יותר יכלו יחידות אמריקאיות, בריטיות וצרפתיות לבצע פעולות מגן על מתקפת האביב הגרמנית אילו היו בריאות. באופן דומה, לא ידוע כיצד יכלו כוחות הצבא האמריקני לבצע היטב את מהלך מתקפת המוז-ארגון, שהייתה בקנה אחד עם הגל השני הקטלני של המגיפה והיה אחד הקמפיינים העקובים מדם שנלחמו אי פעם צבא ארה"ב.

מבחינת אמריקה ובעלות בריתה, אולי חסד מציל אחד היה שגם הצבא הגרמני היה חולה. האלוף הגרמני אריק לודנדורף הזכיר בזכרונותיו את השפעת כסיבה אחת לכישלון האחרון במתקפת האביב של גרמניה. ההיסטוריונית אליזבת גרינהאל מאשרת כי השפעת פגעה בהכנות למתקפת "גנייזנאו" שהושקה ב- 9 ביוני - ואנחנו יודעים שהמחלה החלישה ברצינות מספר יחידות גרמניות בחודשים הקריטיים של יוני ויולי. מצד שני, גרינהאלג מציין גם שלודנדורף בספטמבר, על סף התמוטטות עצבים, התנגד להצעה לבצע נסיגה אסטרטגית משמעותית בחלקה מכיוון שהוא "תפס, כמו טובע בקש," את הידיעה כי שם הייתה התפרצות של "מכת ריאות" בצרפת.

השירותים הרפואיים של הצבא האמריקני ואחרים עשו עבודה טובה בדיווח על התפרצות השפעת בזמן שזה קרה. עם זאת, היה עיכוב בזיהוי הבעיה כמסוכנת יותר מהשפעת העונתית הרגילה ומכל אחת משלל המחלות המוכרות. יתר על כן, הגל הראשון היה קל יחסית ולכן ייחסו לו ביתר קלות את שפעת העונה; הגל השני היה קטלני יותר. אף שקציני הרפואה של הצבא לא ידעו מה הגורם המדויק לשפעת ולא היו להם מעט אמצעים לטיפול בחולים, היו להם מערכות כלים טובות למאבק בהתפשטות ההדבקה, שיטות עבודה מומלצות שאנו מכירים כיום: תברואה קפדנית, בידוד, הסגר, התרחקות חברתית וניסיונות להקל על הצפיפות. הם גילו שחיילים ויחידות שהיו מבודדים למטרה או מסיבה אחרת, נוטים לא להדבק. לדוגמה, כוחות שחורים היו בדרך כלל חולים לעתים קרובות פחות מחיילים לבנים מכיוון שהם היו מופרדים פיזית. (למרות שלעתים קרובות חיילים שחורים היו בעלי סיכוי גבוה לחלות בדלקת ריאות.) בחלק מהמחנות הם אפילו שוכנו באוהלים בעוד שחיילים לבנים שוכנו בצריפים, וחיילים באוהלים עם צפיפות מוגבלת נדבקו פחות מאלו ששוכנו בצריפים גדולים. באופן כללי, ככל שתנאי המחיה עמוסים פחות, כך ייטב.

סיום אסיפות המוניות או התכנסויות אחרות עזרו גם כן. בכמה בתי חולים, הצוות סידר בד אוהל סביב מיטות בתי חולים כדי לבודד חולים. אין שום אינדיקציה אם האוהלים עזרו. בכל מקרה, עד ספטמבר 1918, היו מעט הוראות צבאיות להתמודדות עם השפעת, והותירו בפני קציני רפואה ומפקדי בסיס בודדים לפעול כראות עיניהם. בינתיים היו מנהגים שהניעו את המגיפה: הגיוס שמר על טירונים חדשים שזרמו למחנות האימונים (אם כי בסתיו הצבא השבית את הדראפט כדי להקל על הבעיה) וחיילים המשיכו לעבור מבסיס לבסיס. בצרפת, בתי חולים צבאיים אמריקאים, יחד עם בתי חולים בריטים, צרפתים וגרמנים, הוצפו לרוב מפאת הנטל שנאלצו להתמודד עימו- לדאוג לחולי שפעת ולסובלים מפציעות קרב בו זמנית, והיה קיים חוסר במשאבים הדרושים בכדי להתמודד כראוי עם המגיפה.

כפי שמספרת קרול ביירלי, נושא אוניות הכוחות הפך לשנוי במחלוקת במיוחד. אין ספור כוחות היו מסוכנים ללא ספק, כאשר מספר גדול של חיילים נדבקו בשפעת. חלקם מתו בדרך לצרפת; רבים הגיעו לצרפת רק כדי להפיץ את משבר הבריאות שם. המנתח הכללי של הצבא, האלוף צ'רלס ריצ'רד, בסתיו 1918 - בזמן הגל השני - הפציר ברמטכ"ל האלוף פייטון מארץ 'להכניס חיילים להסגר למשך שבוע לפני שיעלו על אוניות בכדי לצמצם גם את עומס האנשים בספינות, וגם בכדי להנמיך את הסיכוי להדבקות בספינות׳. מארץ סירב, והתעקש כי התרגיל של הקרנת חיילים לפני עלייתם היה מספיק, ללא קשר לעובדה שחיילים רבים שחלו בשפעת עשויים להיות אסימפטומטיים כאשר הוקרנו. לאחר מכן התעקש ריצ'רד להפסיק את המשלוחים לצרפת. מארץ אמר לנשיא וודרו ווילסון כי האטת צמיחת הצבא האמריקני בצרפת רק תעודד את גרמניה שבאותה עת נסוגה. הסיכון היה שווה את זה, לפי מארס, מכיוון שחייל שמת משפעת, אמר לווילסון, "מילא את תפקידו באותה מידה כמו חברו שמת בצרפת." וילסון הסכים.

**שיעורים לצבא האמריקאי היום**

מכיוון שמנהיגים צבאיים של אמריקה שוקלים אפשרויות לשמור על אנשי שירות בריאים ובטוחים מפני COVID-19, יש להם מספר יתרונות ביחס לקודמיהם, כולל התקדמות הטכנולוגיה הרפואית, שיתוף המידע והעובדה שארצות הברית אינה כרגע מעורבת במלחמה גדולה. כן, ארצות הברית מבצעת פעולות צבאיות רבות בחו"ל, אך הן פחות אינטנסיביות מהחזית המערבית בשנת 1918. יתר על כן, הלוחמה המודרנית תואמת יחסית אמצעים חזקים לבריאות הציבור מכפי שהיה בעבר.

זה סביר שמפקדים צבאיים - עם יצירתיות וגמישות מסוימת - צריכים להיות מסוגלים להגן על הכוח במהלך התפשטות נגיף ה- COVID-19 תוך צמצום ההשפעות השליליות על המוכנות. השפעות במורד הדרך הקשורות לאימוני הפרעה, למשל, עשויות להיות בלתי נמנעות. מצד שני, המחיר שיש לשלם על אי-עשיית כל שניתן בכדי להכשיל את התפשטות המגיפה מבחינת מוכנות ולתת לחיילים (יחד עם משפחותיהם וכל אזרח אחר שאיתם הם מתקשרים) לשמור על בריאותם, יכול להיות משמעותי. הנחתים סגרו לאחרונה את אי פריס למתגייסים חדשים כדי להגן עליהם מפני הדבקות, אם כי לא לפני שהייתה כבר התפרצות של COVID-19 בקרב המגויסים שכבר היו שם. צריך לתהות מה לקח להם כל כך הרבה זמן. קברניט ה- USS תיאודור רוזוולט מבקש עזרה בהסגר לצוות ספינתו. מארש ווילסון האמין שצריך לזרוק כל גבר זמין, חולה או לא, לקרב בשנת 1918. למזלנו, לודנדורף כבר מזמן איננו. כעת, הצבא האמריקני יכול וצריך להתמקד במגיפה.