סיפורה של החלטה 181 של עצרת האו"ם – החלטת כ"ט בנובמבר

הסיפור של החלטת האו"ם 181 הוא סיפור מורכב ובעל הרבה פנים. אני רוצה להתרכז היום בפן אחד- החלטת כט בנובמבר היא הישג אדיר - כמאבק דיפלומטי מוצלח – אולי גדול המאבקים הדיפלומטים של הציונות.

.נדמה לי שאין הרבה מקרים בתולדות המדינה והם הולכים ומתמעטים שמאבק דיפלומטי משיג כאלה הישגים מדהימים. בן גוריון אמר: "אינני יודע הישג גדול יותר שהשיג העם היהודי בבת אחת בהיסטוריה שלו מאז היה לעם" (כנראה אצל בני מוריס).

אפשר להתחיל את הסיפור בהרצת ובקונגרס הציוני הנראשון שבו הדגישה ש״תכליתה של הציונות היא ליצור בית עבור העם היהודי בפלשתינה

 שיעוגן במשפט העמים. יתר, לנקוט ”צעדי הכנה להשגת ההסכמות הממשלתיות הנחוצות״.22 העם היהודי בפלשתינה, שיעוגן במשפט העמים״. המאמצים לקבל הכרה בארץ ישראל כבית לאומיל לעם הידוי מקבלים בהצהרת בלפור, בכתב המנגט, בועדת פיל

אפשר להתחיל את הסיפור בהרצל או בהצהרת בלפור, שהתקבלה בסוף מלחמת העולם הראשונה (דרך אגב, ב' בנובמבר ובכלל חודש נובמבר כמו ששאול אריאלי כתב החודש נראה הוא חודש משמעותי, בועידת סבן רמו שדנה בשטחי האימפריה העותמנית והכלילה את הצהרת בלפור כמו גם , בכתב המנדט (1922) בועדות החקירה הבריטות - פיל וודהד שהמליצו על חלוקה.

בגלל קוצר הזמן נתל את הספור בסוף מלחמת העולם השנייה. בריטניה נחלשת, אימי השואה ובעיית העקורים תופסת את התקשורת והזירה הבינ"ל עליית ארצות הברית וברית המועצות שרוצות לקבל השפעה במזרח בתיכון. התחלת המלחמה הרה בין ארה"ב לברה"מ. בארץ מתח ואלימות בין הישוב לבריטים ובין היהודים לערבים. באירופנה מאות אלפי עקורים. מחליטה לגלגל את המנדט לפתחו של לאו"ם. בפברואר 47 מודיעה שהיא רוצה כיצד לתקן. דעות שונות כמה התכוונו. בוושינגטון מתחלף נשיא וטרומן מחליף את רוזוולט. בבריטניה צ'צרציל מפסד את הבחירות לאטלי ועולה בווין

האו"ם מוקם ב-1945, יורשו של חבר הלאומים. משכנו הזמני בהוא בלייק סקסס ובפלשינג מדאוז בקווינס. יש בו 51 מדינות (ואז כבר 57) ומתנהלים בו דיונים ברמה הגבוהה ביותר. כאשר בריטניה מחליטה להחזיר את המנדט מוקמת בהתחלה ועדה אנגלו-אמריקאית וכשהיא לא מוצאת פתרון האו"ם מחליט במאי 1947 על הקמת UNSCOP

UNSCOP מורכב מ-11 חברים. הם מסיירים באזור. פה נקודת המפגש הראשונה. הערבים מחרימים,. היהודים עובדים בכך הכח כדי לשכנע. מצמידים להם דוברי שפות. אחד הדבסרים החשובים ביותר הוא ההתרשמות שלהם ממה שהם רואים. מהחלוציות. מההשיגים. יש לזה השפעה עצומה לעיהם. כשהם בג'נבה לוקחים אותם לארוחות. מושפעים מאד מפרשת אקסודוס. כאשר העקורים יורדים מהאוניה לקראת גרוש נמצאים שם יושב ראש הועדה והנציג היוגוסלבי. מאוחר יותר הם מבקרים במחנות העקורים באירופה ונחשפים לזוועה. בסופו ל דבר הם יושבים לכתוב את הדו"ח בג'נבה. הנציגים היהודים מפציצים אותם במיכרים ושתדלנות. הערבים לא עושין כלום חוץ מלאיים. בסוף יש המלצת הרוב על חלוקה עם קורפוס ספרטום ואיחוד כלכלי והמלצת מיעוט למדינה פדרלית דו-לאומית. הדו"ח מפורסם ב-31.8 47.

בשלב מסוים דיברנו במשרד החוץ על "מבצע מדיני". זו היתה מערכה מדינית מהמעלה הראשונה. וולתר איתן (מבכירי הדיפלומטים של הסוכנות היהודית ומנכ"ל הראשון של משה"ח) סיפר איך הם למדו את מפת האו"ם. כל אחד קיבל משימות (למשל אבא אבן היה אחראי על צרפת ובנלוכס – הה לחוץ כיי צרפת התנדנדה...). זה מדע

(פה להכניס את הנציג הסעודי)

לוחצים על טרומן. בשלב מסויים נמאס לו. אבל בסה"כ הבוא מביא את הסחורה ולוחץ על הנציג שלו באו"ם להביא תוצאות. חוץ מזה טרומן מוצף מכתבים ופניות מאזרחים אמריקאים. המכונה האמריאית מתחילה לעבוד. עוזר הנשיא מורה למשלחת לאו"ם לגייס מספיק קולות ואוי להם אם התוצאות שליליות.מפעלים לחץ על האיטי והפיליפינים. גם סנטורים וחברי רונגרס התערבו.גגיסו את אשתו של אורד וינגייט שתשפיע על היילה סילסי. על ליבריה היו איומים של אנשי עסקים

אלברט איינשטיין גויס וכתב מכתב לראש ממשלת הודו נהרו. נהרו סרב – אינטרסים (עולם ערבי ומוסלמי הודו). גם לחץ על סין שנמנעה. צרפת היתה הבעיה עד הרגע האחרון (השפעת היחסים עם בריטניה, המוסלמים בצפון אפריקה והכנסיה הקתולית שהיתה נגד מדינה יהודית) גויס לאון בלום וכנראה שגם איום שיהודי ארה"ב יפעלו בקונגרס להפסקת סיוע לצרפת. בלגיה, הולנד, לוכסמבורג – הסתכלו על צרפת. הדומיניונים האנגלו סכסים – קנדה, דרום אפריקה, אוסטרליה וניוסזילנד הצביעו בסוף בעד.

הערבים לא האמינו שההצעה תקבל שני שליש ולכן לא עשו שום מאמץ מיוחד. מדינות ערב לא מאוחדות ותקשורת לקויה עם הבירות. גם האווירה בניו יורק – תקשורת - השפיעה

מאבק בשתי רמות – ישירות ובאמצעות האמריקאים (אנחנו חיים ככה באו"ם גם היום – הדמרש האמריקאי)

הסיפור מתקדם כמו דרמה הוליבודית. 3 ועדשות משנה. ההצבעה בועדת המשנה של הרוב אין מספחק קולות. ב-26.11 נראה שהמצב מתנדנד ואז עושים פיליבסטר והיו"ר דוחה עד אחרי חג ההודיה.

צרפת מבקשת דחיה ביום וכולםן כבר מתים.

יום ההצבעה. עשרות אלפים מנסים להכנס. בסוף ההצבעה בשעה חמש שעון יו יורק. היו"א ארנייה מברזיל .

למרת – שחרור עצום. היהודים מתכנסים ברומא תחת שער טיטוס.

שילוב של מוסר עם רחאלים פוליטי והרבה עבודה דיפלומטית קשה בניצוחו של משה שרת. שחקרנים חשובסים ויצמן (אחך שמנע קריעת הנגב מול טרומן), נחום גולדמן, אבא הלל סילבר.

סיכום והשלכות

בסופו של יום ההחלטה – שלא יושמה- סללה את הדרך לסיום המנדט הבריטי הקמת מדינת ישראל (הקשיים כמובן, כולל הדיפלומטים – רק התחילו אבל מבחינת הלגיטימיות הבינ"ל היא הוותה אבן דרך עצומה. מוזכרת גם במגילת העצמאות. נותנת גושפנקה רשמית של האו"ם לתפיסת המדינה היהודית. שילוב בין מוסר לריאליזם

לשים לב גם לכך שיש פה הכרה במדינה יהודית.

האירוניה של הפלסטינים שמכירים בדיעבד בהחלטה 181 מופיעה גם בהכרזת העצמאות הפלסטינית ב-1988. יום ההצהרה- הפך באו"ם להיות יום ההזדהות כעם העם הפלסטיני במין היפוך של ההיסטוריה הערבים שלא קיבלו את ההחלטה עכשיו משתמשים בה.

(להרטות תמונה שלי ביום הקבלה של פלסטין גמדינה משקיפה...)