סיור מב''ל קפריסין

מטרה: המחשה מקרוב של מערכת גיאו-אסטרטגית אזורית ומקומית

קפריסין משמשת מקרה מרתק של אי ים תיכוני שיש לו היבטים גיאו-אסטרטגיים מאז שלהי המאה ה-10 ברמה המקומית, האזורית והגלובאלית....

וזאת למה?

ברמה עולמית-ובי''ל:

* העברת האי לאימפריה הבריטית ב 1878 כחלק 'סדר אירופאי חדש' שנעשה בחוזה ברלין 1878
* אחיזה בריטית כ'קרש קפיצה' למצרים וללבנט-לאבטחת תעלת סואץ והנתיב החלופי היבשתי דרך א''י וסוריה [ גיברלטר-מלטה-קפריסין]
* הפיכתה למושבה והעצמאות – לא הוציאו את בריטניה מקפריסין עד היום, באמצעות 3 אזורים סוברניים, כולל שדה תעופה ממנו המריאו למבצע מוסקטיר 1956 ושיגרו טילים לעיראק 1991/2002
* קפריסין עצמאית בהסכם בי''ל לו ערבות ארה''ב, בריטניה, תורכיה ויוון

ברמה האזורית:

* משחק הכוחות ההיסטורי יוון-תורכיה על רקע הדמוגרפיה המקומית
* הזיקה ללבנון וסוריה כגשר לאירופה ואי מעבר נוח לכל מקום
* השיוך לאיחוד האירופי של החלק ה'יווני'
* המים הכלכליים עם מצרים-לבנון-סוריה-תורכיה וישראל
* שדות הגאז התת קרקעי בים התיכון
* מערכת מיסוי של מקלטי מס וחברות off-shore

**ופואנטה ציונית:** התיישבות יהודית ציונית 1883-1939 ומחנות המעפילים 1946-1949

ברמה המקומית:

אי מחולק ומעורבות או''ם, אחיזה תורכית, סכסוך פנימי ומאפייניו: קרקעות, התיישבות/התנחלות, מחיקת נוף ושינויי שמות, ניסיונות הידברות ומעורבות מעצמות אזוריות והאו''ם

* מאבק לעצמאות לאחר ניסיונות איחוד עם יוון [ אנוסיס]
* מאבק בין עדתי לאחר העצמאות ב-1960 מביא לחלוקת ניקוסיה 1964 ולמובלעות מוסלמיות
* הפיכת הקצינים בחסות החונטה מאתונה – 1974 והפלישה התורכית
* חלוקת האי לשניים- שליש ושני שליש בהתאמה בחסות האו''ם
* צבא תורכי חזק-והקמת רפובליקה של צפון-קפריסין שאיננה מוכרת
* התנחלויות מאנטוליה
* השתלטות על קרקעות ופגיעות בנוף התרבותי
* חומה בניקוסיה ואזורי גבול עם 6 מעברים
* כפרים נטושים, עיר הרפאים בפמגוסטה

מסלול סיור אפשרי:

יום א': ניקוסיה ומזרח האי

* 0700-0800: טיסה מלוד/שדה דב או חיפה בשמשון ללרנקה
* 0800: ארוחת בקר מחוץ לשדה [ חלת-סולטאן-תקה?]
* 0900-0800: לרנקה-ניקוסיה
* 0900-1000: שגרירות ישראל – שיחה עם השגריר [נקודה למחשבה לוגיסטית: ארוחה בשגרירות וחסכון בזמן]
* 1000-1100: הליכה ברחוב לדרה, תצפית על החלק הצפוני ותערוכה במגדל לדרה [תיאום]
* 1100-1200: כיכר השלום ומוזיאון המאבק
* ארוחת צהריים חופשית במרחב לדרה
* 1300-1400: הליכה לאורך קו חזית עירונית: חומה; ביצורים; עמדות צבא ואו''ם-עד שער פאפוס [ נקודה למחשבה: חלוקה לשתי קבוצות וסיור לצד שער פאפוס במקביל לסיור לשער פמגוסטה ואנדרטת המאבק לעצמאות]
* 1400-1500: נסיעה לאיוס סוזומנוס: עמדה יוונית צופה למרחב ההבקעה התורכי וההתיישבות היהודית במרגו
* 1500-1545: נסיעה לדירניה דרך הגבול
* 1545-1645: תצפית פמגוסטה ומרחב החיץ
* 1645-1745: נסיעה וביקור הבסיס הבריטי בדקליה [וגם אתר מחנות המעפילים... אזור סוברני בריטי, מפגש עם מפקד?]
* 1800 – מלון בחוף פילה/לרנקה

הערות:

* הזמנת השגריר לשיחה בערב וחסכון שעה בבקר, שתאפשר נסיעה לדרנייה ותצפית על פמגוסטה

יום ב': אולימפוס ואקרוטירי

* 0830-0930 : ביקור בפילה [ כפר מעורב יווני תורכי עם מוצב תורכי מעל ואו''ם בכפר]
* 0930 - 1100 : נסיעה דרך לימסול לטרודוס והליכה לאולימפוס: תצפית על כל האי ותחנות מכ''מ
* 1100-1200 : נסיעה דרך אומודוס לאקרוטירי [אולי עצירה בקולוסי מפעל הסוכר]
* 1200-1430: ביקור בבסיס חיל האוויר הבריטי וארוחת צהריים באקרוטירי
* 1430-1530: נסיעה ללרנקה
* 1600: המראה לישראל

תיאומים נדרשים:

* שגרירות ישראל
* נספחות צבאית בריטית לביקור בשני אתרים
* נובל אנרג'י-תשובה לשיחה על הגאז

טעינה:

* היסטוריה קצרה של קפריסין וייחודה
* יחסי ישראל קפריסין – שגרירים משני הצדדים
* מערך האינטרסים הבי''ל במרחב
* המים הכלכליים ונושא הגאז