

המכללה לביטחון לאומי

המכללה לביטחון לאומי

מחזור מ"ח

תיק קורס

סמינר החברה הישראלית

בהנחיית ד"ר נרי הורוביץ

מדריכה אחראית: ד"ר אלונה פישר

תשפ"א 2020-21

**סמינר החברה הישראלית: פרספקטיבות על החברה בישראל**

**מרצה**

ד"ר נרי הורוביץ –neri@agora.org.il

**תיאור הסמינר**

הקורס מכוון להציע מספר צורות התבוננות על החברה בישראל מתוך הנחה כי ריבוי הפרספקטיבות מספק תמונה עשירה עם כוח הסבר של תהליכים חברתיים מורכבים. גישה זו מטילה ספק ביכולת לספק מטא נרטיב או מסגרת תיאורטית אחידה לתיאור מבנים חברתיים.

צורות ההתבוננות השונות נועדו לספק כלים ותשתית לניתוח מופעים שונים בחברה הישראלית אשר יש להם השפעה על החוסן והביטחון הלאומי. אולם הקורס מכוון להציע גם כלים לניתוח מופעים חברתיים בפרספקטיבה של מורכבות.

כך, יש דגש על גישה מורכבת של יחסי מדינה – חברה ורתיעה מהדגשת יותר של הפוליטיקה של הזהות שגילויה הוולגארי בא לידי ביטוי בתפיסת החברה הישראלית במונחי שבטים. הגישה המורכבת לשאלת הזהות משוחררת מדטרמיניזם סוציולוגי של יחסי חברה – מדינה ומניחה כי שאלות של זהות הן מפגש בין תהליכים דמוגרפיים, חברתיים ופוליטיים לבין מעשה מוסדי של המדינה ומנהיגות. גישה מעין זו מרמזת גם לממלכתיות כאתיקה וזהות ישראלית המהווה משקל נגד לייצוג היתר החברתי והתקשורתי של תבניות זהות.

מגפת הקורונה מהווה מפנה בחברה הישראלית ואירוע בקנה מידה היסטורי גלובאלי. אם נהוגה הפריודיזציה המזהה את ראשית הגלובליזציה ב-1989 עם נפילת ברית המועצות ושינויים טכנולוגיים כלכליים הרי שמגפת הקורונה תירשם, כפי הנראה, כאירוע המשמעותי ביותר בשלושת העשורים הראשונים של הגלובליזציה אף יותר ממשברים כלכליים, שינויים טכנולוגיים או התפתחויות הקשורות ביחסים בין המעצמות, יחסים בינלאומיים ומשברים אזוריים.

לפיכך, כל עיסוק בחברה הישראלית צריך להיות רגיש במיוחד ביחס להשפעות של אירוע כה דרמטי בכלל והשלכות שלו בטווח של העשור הקרוב על החברה והכלכלה בישראל. מבחינה זו, היכולת לחזות תהליכים ארוכי טווח קטנה יותר וכיווני התפתחות שונים אפשריים. דברים אלה מקבלים משנה תוקף כאשר מביאים בחשבון כי ישראל מסיימת 19 שנות צמיחה רצופה ובעצם כמעט שלושה עשורים ללא משבר מן הסוג שחוו המדינות המפותחות ב-2008 ובשנות המיתון אחריו.

במסגרת הקורס גם תבחן החברה הישראלית במונחים השוואתיים באמצעות השוואה לחברות אחרות המתמודדות עם אתגרי מדינות לאום שלושים שנה לאחר ראשית הגלובליזציה. פרספקטיבה מוזנחת זו פותחת פתח ללמידה מסדרי היום של דמוקרטיות ליבראליות והבנה של התפקיד של סוכני גלובליזציה כמו ה-OECD וארגונים אחרים הקובעים סטנדרטים בינלאומיים.

אל הפרספקטיבה ההשוואתית מצטרף מאמץ להתבונן על החברה בישראל במונחים של ציביליזציה יהודית המציגה פרספקטיבות זמן ארוכות יותר המציבות את החברה הישראלית בשלבים שלאחר בנין אומה אולם עדיין בתוך קונפליקט ואיומים חיצוניים. מצב מורכב מעין זה עוזר להסביר את המתח בין חברה מגויסת לבין אינדיבידואציה גוברת כפי שמשתקף כמובן באתגרים רבים המוכרים למשתתפים בקורס בשאלות של בניין הכוח ושאלות היסוד של הביטחון הלאומי. גישה המתמקדת בציביליזציה היהודית מאפשרת לדון גם בעולם היהודי ולשאול שאלות על מבנה העומק של העם היהודי והחברה הישראלית.

לאחר הדיון בשתי הפרספקטיבות הגלובאלית ושל הציביליזציה היהודית יתמקד הקורס בשתי קבוצות הזהות של ערבים וחרדים כאתגר של מקום המיעוט הערבי במדינה היהודית והדמוקרטית וההשתלבות החרדית במערכות הציבוריות. הדיון בחרדים יבחן גם בהקשר המקום של הדת בחיים הציבוריים. הפרק העוקב לדיון בשתי קבוצות הזהות הערבית והחרדית עוסק בחברה הישראלית בפרספקטיבה של כלכלה פוליטית, ריבוד חברתי, מוביליות בעשור שחלף מאז המחאה החברתית.

הפרק הסוגר של הקורס יתבונן על החברה בישראל בכלים של סוציולוגיה פוליטית ומשילות ויבחן את התפקיד המדינה בעיצוב פני החברה, ויסות אתגרים חברתיים וקונפליקטים. במסגרת זו, יוצג תרחיש של עתיד חברתי פתוח של החברה והמדינה בישראל הנבחן במשילות בכלל ובאתוס ממלכתי בשירות המדינה ומערכות ציבוריות. במפגש המסכם בפרק זה נעמוד על הממשק בין משילות בתחומי חברה ובטחון לאומי במספר הקשרים. במהלך הפרק הזה יוקדש חלק מן הדיון לניתוח ההתנהלות החברתית והפוליטית במונחי משילות בתקופת הקורונה.

**מבנה הקורס**

הקורס מבוסס על שישה מפגשים של שלוש שעות בקירוב בין ה 8.12.20 לבין 2.2.21. במסגרת זו נשאף לפגוש אורחים ולערוך סיור במידה ויתאפשר נוכח התנאים הייחודיים של שנת הלימודים.

**דרישות הקורס**

1. נוכחות חובה בכיתה והשתתפות פעילה
2. קריאת חומרי החובה לקורס זה המצויים בחוברת ייעודית ובאתר של מב"ל.
3. עבודה אישית מסכמת בהיקף של עשרה עד חמישה עשר עמודים על נושא הקשור בקורס ובתיאום עם המרצה.

**נושאי הקורס וחומרי הקריאה**

1. **מבוא לקורס: מבוא כללי לחברה הישראלית 8.12.20 .**

**13:00-14:30 ד"ר נרי הורוביץ**

**14:45-15:15 ד"ר נרי הורוביץ**

במבוא תוצג התפיסה הכוללת עם חמש הפרספקטיבות המעצבות וההיגיון הסוציולוגי התיאורטי הנשען על תפיסות של מורכבות בניתוח מופעים חברתיים והסברים רב מימדים.

ההתבוננות בפרספקטיבה של גלובליזציה תציע לבחון את החברה הישראלית במונחים השוואתיים, בדגש על מדדים שונים, הכרוכים בתהליך הגלובליזציה. במסגרת המפגשים תיעשה עבודה על נתונים ה-OECD . במסגרת המבוא ייערך דיון במושג הגלובליזציה בהקשר מדינת ישראל ועם היהודי. בפתיחה ייערך דיון על ההתמודדות של ישראל בהיבט השוואתי עם מגפת הקורונה והגילויים הפוליטיים והחברתיים שעיצבו את התגובה הקולקטיבית הישראלית למגיפה.

**קריאת חובה:**

* [**https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order**](https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-09/pandemic-and-political-order)
* **It takes a state, , The Pandemic and Political Order , Francis Fukuyama**

**foreign affairs, July August 2020**

* דו"ח ה-OECD על ישראל 2018 [אנגלית]

<http://israel-trade.net/oecd/%D7%93%D7%95%D7%97-oecd-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2018/>

דו"ח קרן המטבע על ישראל לאחר הקורונה 19.11.20

**https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/11/19/mcs111920-israel-staff-concluding-statement-of-the-2020-article-iv-mission**

**קריאת רשות:**

* ראובן גרונאו (עורך), הגלובליזציה: כלכלת ישראל בצל תהליכים בכלכלה העולמית, המכון לדמוקרטיה, נייר עמדה 36, יולי 2002: <https://www.idi.org.il/books/4906>
1. **ישראל כביטוי של ציביליזציה יהודית , 15.12.2020**

**08:30-10:00 ד"ר נרי הורוביץ**

**10:30-12:30 ד"ר נרי הורוביץ (יתכן הרצאת אורח)**

פרק זה יבחן את החברה הישראלית בתוך הקשר היסטורי רחב של עיצוב גבולות הקולקטיב כאתגר של ציביליזציה יהודית. עיצוב גבולות הקולקטיב יבחן לא רק במונחים היסטוריים רחבים אלא גם בהיבטים של העולם היהודי והאוריינטציה של מדינת ישראל לסביבות הגלובליות והעולם הערבי.

**קריאת חובה:**

* ש,נ אייזנשטאדט, החברה הישראלית בין מגזר לאינטגרציה

<http://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/2005/2.PDF>

* דן הורוביץ משה ליסק, **מצוקות באוטופיה,** עמודים 272-292 תל אביב 1990.

Dan Horowitz, Moshe Lissak, Trouble in Utopia, Introduction and chapter 6

1. **מפגש מס' 3,**

**08:30-10:00 קבוצות זהות ומבוא על הערבים אזרחי ישראל**

**10:30-13:00 סיכום ועיון במסמכי החזון של ערביי ישראל (יתכן הרצאת אורח)**

1. חלק זה יעסוק באתגר של מיעוט ערבי גדול במדינה היהודית והדמוקרטית. במסגרת זו, יבחנו מודלים של אזרחות כמו דמוקרטיה אתנית ואזרחות רפובליקנית בהשוואה לאזרחות ליבראלית וייערך דיון בבג"ץ קעדן וחוק הלאום .

**קריאת חובה:**

1. תרגיל מסמכי החזון : הוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות בישראל, החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל, נצרת 2006,.[http://reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20heb%5b1%5d\_1.pdf](http://reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20heb%5B1%5D_1.pdf)
2. אוגדן מידע החברה הערבית בישראל 2013 , הוצאת קרן אברהם <https://www.abrahamfund.org/5544>
3. רמסיס גרא (עורך) ספר החברה הערבית: אוכלוסיה, כלכלה, חברה, מספר 9, הוצאת מכון ון ליר 2018. <https://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA%209%20-%20%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%20%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf>
4. <https://en.idi.org.il/media/13507/conditional-partnership-2019-web-final.pdf>
5. [http://www.mossawa.org/eng//Public/file/02006%20The%20Palestinian%20Arab%20Citizens%20of%20Israel%20Status.pdf](http://www.mossawa.org/eng/Public/file/02006%20The%20Palestinian%20Arab%20Citizens%20of%20Israel%20Status.pdf) (Arab Israeli advocacy think tank)

**מפגש רביעי : החרדים, החברה הכללית והמדינה 19.1.21**

 **08:30-10:00 ד"ר נרי הורוביץ**

**10:30-12:00 ד"ר נרי הורוביץ (יתכן הרצאת אורח)**

חלק זה יעסוק בפוליטיקה של הזהות בישראל בדגש על החרדים כאתגר משילות. כמו כן ייעשה דיון בהקשרים אחרים של זהות הנוגעים למגדר עדתיות וקבוצות קטנות יותר דמוגרפית כמו האוכלוסייה הדרוזית והעולים מאתיופיה. נקודת המוצא לדיון תבחן את אתגרי הרגישות התרבותית במונחי השלכות על ממשל.

**קריאת חובה:**

1. מנחם פרידמן, החברה החרדית, מכון ירושלים לחקר ישראל 1991.

<http://jerusaleminstitute.org.il/.upload/haredcom.pdf>

1. נרי הורוביץ, החברה החרדית: תמונת מצב 2016, המכון החרדי למחקרי מדיניות .

[http://machon.org.il/נתונים/החברה-החרדית-תמונת-מצב-2016](http://machon.org.il/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%91-2016)

1. אליעזר דון יחייא, הפוליטיקה של ההסדרה: יישוב סכסוכים בנושאי דת בישראל, מכון פלורסהיימר ירושלים מאי 1997.

[**https://fips.huji.ac.il/sites/default/files/floersheimer/files/donyehia\_religion\_and\_political\_accommodation.pdf**](https://fips.huji.ac.il/sites/default/files/floersheimer/files/donyehia_religion_and_political_accommodation.pdf)

**קריאת רשות :**

שוקי פרידמן, שחיקתו של הסטטוס קוו ביחסי דת ומדינה פרלמנט 81 אפריל 2018, המכון הישראלי לדמוקרטיה. <https://www.idi.org.il/parliaments/22242/22243>

<https://mof.gov.il/Releases/SiteAssets/Pages/OECD18/2018-oecd-economic-survey-Israel.pdf>

2018 OECD ECONOMIC SURVEY OF ISRAEL Towards a more inclusive society Jerusalem, 4 March 2018

**מפגש חמישי: מדיניות חברתית, כלכלה פוליטית והחברה בישראל 26.1.21**

**08:30-10:00 ד"ר נרי הורוביץ**

**10:30-13:00 ד"ר נרי הורוביץ (יתכן הרצאת אורח)**

1. דו"ח טרכטנברג: <http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Documents/shinuy011211.pdf>
2. ג'וני גל, מה מייחד את מדינת הרווחה בישראל, ההרצאה השנתית לזכרו של ארנוף פינס, 20.3.2007 האוניברסיטה העברית.

[http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/sem/Gal-WhatsSoSpecial(Hebrew).doc](http://pluto.mscc.huji.ac.il/~mshalev/sem/Gal-WhatsSoSpecial%28Hebrew%29.doc)

1. אברהם דורון, עיצוב מדיניות הרווחה בישראל 2000-2005, מכון טאוב, 2006, בתוך אורי אבירם ואח', עיצוב מדיניות חברתית בישראל, עמוד 33 [http://taubcenter.org.il/wp-ontent/ficles\_mf/h2007\_formulating\_social\_policy32.pdf](http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/h2007_formulating_social_policy32.pdf)
2. מצגת ה OECD על ישראל והקורונה ספטמבר 2020

http://www.oecd.org/economy/israel-economic-snapshot/

**מפגש שישי : ישראל ואתגר המשילות וההשלכות של מבנה ותהליכים בחברה הישראלית על צה"ל 2.2.21**

במפגש האחרון נציג נתבונן על החברה בישראל בדגם מדינה חברה תוך התבוננות על המשילות כנקודה הארכימדית במונחי היכולת לנהל את האתגרים המורכבים מולם ניצבת ישראל. ננסה לעמוד על השפעות התהליכים החברתיים על הביטחון הלאומי במספר הקשרים של חוסן, תשתיות כלכלה והון אנושי, עוצמה רכה בהיבטים ערכיים של קונסנזוס ואתוס משותף.

**08:30-10:00 ד"ר נרי הורוביץ**

**08:30-10:00 דיון מסכם (יתכן הרצאת אורח)**

1. מאיר אלרן חוסנה של החזית האזרחית: פחות מכפי שנראה, המכון למחקרי בטחון לאומי 2009.<https://www.vanleer.org.il/sites/files/86_PDF.pdf>
2. סא"ל אבי, פיתוח כוח האדם הטכנולוגי בצה"ל בשנים האחרונות מערכות 387 עמוד 61

<http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/9/110419.pdf>

1. יום עיון כלכלת הביטחון הלאומי מוסד נאמן הטכניון 2006

<https://www.neaman.org.il/Files/6-268.pdf>