

**המכללה לביטחון לאומי אוניברסיטת חיפה**

**מחזור מ"ו, 2018 – 2019 בית הספר למדעי המדינה**

**תרגיל מספר 1**

**ניסוח שאלת מחקר והגדרת מושגים**

**קורס שיטות מחקר**

**מנחה: ד"ר מיכל הרשמן**

אלון, ראה הערותיי. התמודדת יפה עם המושג מערכה. לגבי דמוגרפיה בעצם בחירת המושג טמונה כנראה הבעיה. מה בדיוק הגדרת? מדע הדמוגרפיה? ראה הערותיי. אתה יסודי וחשיבתך טובה אך עליך ללמוד לצמצם ולהתמקד – לא רק מפאת חוסר מקום אלא מתוך הבנה כי ניסוח ממוקד ולא מתפזר הוא בהיר יותר ויקדם אותך בבטחה אל היעד. מיכל

ציון: 88

**מגיש: אלון מדנס**

**29 בדצמבר 2018**

# חלק א' – שאלת המחקר

1. **שאלת המחקר**

האם מילת שאלה מצמצמת ופחות מאפיינת מחקרים איכותניים. התשובה על האם היא כן/לא. ניתן לראות בהתיישבות הפלסטינית החדשה בשטח אש 918, כתהליך התפתחותי טבעי, או שמא מדובר בתוצר מלאכותי אשר מהווה חלק ממערכה דמוגרפית שמנהלת הרשות הפלסטינית בשטחי C? מציעה: \*באיזה אופן ניתן להסתכל על ההתיישבות הפלסטינית החדשה (למה הכוונה החדשה?) בשטח אש 918? האם מדובר בתהליך טבעי או יזום שמנהלת הרשות הפלסטינית? \*זו בעצם שאלה בסדר שני (שקדי). שאלה ראשונה תהיה: מהם מאפייני התפתחותה של ההתיישבות הפלסטינית.

# חלק ב' – פירוט המושגים

## **מהי מערכה?**

## ~~במונח "מערכה" נעשה שימוש בתחומים רבים. למשל, מערכה בהצגה; מערכה במשחק טניס; מערכה שיווקית ואף מערכה הסברתית (לשם, 2010). מעיון במספר מילונים~~ המשגות מילוניות לא מקובלות בעבודות אקדמיות. ~~, ניתן ללמוד כי בדרך כלל, הפרשנות הצבאית למונח מערכה זוכה להופיע כהסבר הראשון לערך זה[[1]](#footnote-1).~~ למה זה רלוונטי? אין צורך למשוך המונח מעלה, מציעה לצמצם: ~~עובדה פרוזאית זו, מרמזת על קונוטציה צ~~

## ~~באית מובהקת, שלרוב מאפיינת את השימוש העברי במונח "מערכה".~~ לאור זיקתו של המחקר לתחום המדיני ביטחוני, תוכוון גם ההמשגה למונח מערכה מתוך הפרשנות הצבאית המיוחסת לו. ~~לתחומים אלו.~~ פיתוחה התורתי של רמת המערכה החל להתגבש בצבא האדום, בו הוגדרה המערכה מערכה צבאית? באופן הבא:

## **"מכלול קרבות, מהלומות ותמרונים של כוחות מסוגים שונים, המאוחדים על ידי יעדים, משימות מיקום וזמן משותפים, המנוהל באופן סימולטני או עוקב, על פי רעיון אחד או תכנית אחת, המכוונת להשגת מטרות בזירה של מערכות צבאיות, בציר אסטרטגי או צירים אופרטיביים – בפרק זמן שנקבע מראש".** (Kir'ian, 1978)**[[2]](#footnote-2)**

## רבים טועים לחשוב שמערכה היא מילה נרדפת למלחמה, אך כפי שמדגישה ההגדרה הצה"לית מדוע אתה מצטט את ההגדרה הסובייטית ומתייחס לזו הצה"לית? ואם אתה בוחר להתייחס להגדרה הצה"לית אינך יכול להגיש אותה בהערת שוליים אלא חייב להתייחס אליה בגוף הטקסט. , המערכה הינה רק חלק אחד בתוך השלם המלחמתי[[3]](#footnote-3) כמה מערכות = מלחמה?. לפיכך, "צוק איתן" ומלחמת לבנון השנייה – על אף שחולקו לאחריהם אותות מלחמה – מבחינה צבאית, היו לא יותר ממערכות[[4]](#footnote-4). למה? אם כבר נתת דוגמא, תסביר.

## המערכה טומנת בחובה מספר מאפיינים אשר מייחדים אותה מהרמה האסטרטגית שמעליה, ומהרמה הטקטית שמתחתיה. ניתן להבחין בחמישה מרכיבים עיקריים שחוזרים על עצמם ברוב המערכות מי אומר את זה ? כי אני רואה שמאפיינים מבוססים על מקורות שונים.. ראשית, מרכיב המאבק או התחרות יפה.. שנית, רמת המערכה נועדה לתווך בין הרמה האסטרטגית האבסטרקטית מחד גיסא, והרמה הטקטית המכנית מאידך גיסא. דבר המחייב את המערכה להיות אינטגרטיבית (Saint, 1990, p. 66) מאפיין לא ברור. כל מה שסימנתי ראוי לעצמו להגדרה. שלישית, המערכה מורכבת ממספר רכיבים, שמקיימים ביניהם קשר ואשר יוצרים יחדיו משהו הוליסטי (נוה, 2003, עמ' 32) יפה. רביעית, אמנם המערכה הוליסטית, אולם אף היא מהווה אך רכיב אחד ממשהו גדול ממנה (לרוב תהווה המערכה רכיב במלחמה). בעוד המלחמה תקיף למה הכוונה תקיף? תשפיע? כמעט את כל תחומי החיים המדינתיים – כדוגמת ביטחון, כלכלה, מדיניות חוץ, תקשורת, תרבות ומשפט – המערכה לרוב תתמקד בתחום אחד עיקרי, כגון מערכה מדינית, מערכה כלכלית או מערכה צבאית למה שלא תשלב כאן גם את המונח הבא שלך, מערכה דמוגרפית?. לחלופין, תכלול המערכה מגוון רחב של תחומים, אך במרחב מצומצם או בעוצמה מוגבלת, כדוגמת "מערכת סיני" בכל פעם שאתה נותן דוגמא אתה צריך להסביר אותה בהקשר שהגשת אותה. תפקידה מוגדר על ידי הרמה האסטרטגית באמצעות הגדרתה של מטרה אסטרטגית ויעדים מדיניים לאומיים (FM 100-5 Operations, 1986, p. 9) לא ברור כלל. חמישית, המערכה מוגדרת כאומנות, באשר היא דורשת מידה רבה של יצירתיות וחשיבה יפה לא ליניארית, כחלק מההכרה בגורם האקראיות ובממד הכאוטי שנובע מהמפגש עם מערכות יריבות (Franz, 1983, p. 4)[[5]](#footnote-5). את מאפיינים אלו של המערכה ניתן להסביר בין היתר באמצעות תיאוריית המערכות המורכבות (רזי ויחזקאלי, 2007) בהצעה תתחיל בתיאוריה. בעזרת תיאוריה זו, ננסה לספק הסברים לאנומליות תשתמש כל הזמן באותם מושגים. מאיפה עכשיו השימוש בחריגות (אנומליה)? אשר מייצרת ההתיישבות הפלסטינית החדשה בשטח אש 918. לא הבנתי, אתה לא מתכוון לבחון את המאפיינים הללו ביחס להתיישבות בשטח אש 918 ולקבוע האם מדובר במערכה?

## **דמוגרפיה (Demographics)[[6]](#footnote-6) מדע הדמוגרפיה/תורת הדמוגרפיה** – זה מה שאתה מגדיר?

הדמוגרפיה, הינה תורת האוכלוסים (או מדע חקר האוכלוסייה), ענף בסטטיסטיקה שעוסק בעיקר במצב הסוציאלי של האוכלוסייה, לרבות הרכבה בחתך גילאים, ילודה ותמותה, נישואים וגירושים וכדומה (אלקלעי, 1995, עמ' 109) שוב הגדרה מילונית. בנוסף עוסק מדע זה בהתפלגותן של אוכלוסיות מסוימות ובשינויים שחלים בהן לאורך זמן, אף בחתך גיאוגרפי (קרי, פיזורה על פני השטח), וכן, בהשוואות בין קבוצות אוכלוסייה שונות, השוואות בין תקופות והשוואות בין טריטוריות. הכלי העיקרי בו עושה שימוש מדע אתה מדבר על מדע? זה רחב מידי ולא מקדם אותך למונח שמעניין אותך זה, הוא כאמור הסטטיסטיקה, שביחד עם הגישה הביהביוריסטית – שהלכה והתחזקה במאה וחמישים השנים האחרונות, במדעי הרוח והחברה – היוו זרז להתפתחותו של מדע הדמוגרפיה. כך למשל, מערכות השליטה והתכנון המדינתיות, אשר חיפשו כלי מדויק יותר ליצירת תמונת מצב בשטחן, החלו לעשות שימוש ב"מפקד אוכלוסין" (Census).

הדמוגרפיה מקיימת קשרים סימביוטיים עם תחומי מדע רבים, כדוגמת גיאוגרפיה, אנתרופולוגיה וכלכלה. אולם, בשנים האחרונות סוגיית הדמוגרפיה מוזכרת יותר ויותר בדיונים פוליטיים ומדיניים, הן בישראל (בעיקר סביב הסכסוך הישראלי-פלסטיני), והן בעולם (בהקשר ההגירה מסוריה ומאפריקה לאירופה, ובהקשר ההגירה מאמריקה הלטינית לארצות הברית).

השילוב בין דמוגרפיה לפוליטיקה אינו עניין של מה בכך, והרי מדובר בשני תחומים שונים, ולעיתים אף מנוגדים באופיים. בעוד שהדמוגרפיה ביסודה מהווה תחום מדעי אובייקטיבי ששואף להיות נטול נורמטיבית למה הכוונה? הפוליטיקה מובלת על ידי תפישות עולם סובייקטיביות, בהן לרגש, לנורמות ולאינטרסים שמורה הבכורה.

על הקשר בין דמוגרפיה לפוליטיקה, ניתן ללמוד אף בצורה אטימולוגית. כאמור, כלי מרכזי בהתפתחות הדמוגרפיה הינה הסטטיסטיקה. מונח זה מקורו בשפה האיטלקית במונח statista, שפירושו "מדינאי"[[7]](#footnote-7).

מכאן אתה חורג כאן לגמרי מהגדרת המונח: למערכות פוליטיות נודעות השפעות רבות על ההתפתחויות הדמוגרפיות בשלושה תחומים (גילבר, 1995). התחום הראשון עוסק בהשפעת הפוליטיקה על הפקת המידע הדמוגרפי, שעלול להופיע באופן מוטה מתוך ניסיון לקדם אג'נדה. למשל, קיימת מחלוקת גדולה לגבי היקפה של האוכלוסייה הפלסטינית בין הנהר לבין הים (פער המיליון, 2006). בהקשר זה, מעניין לראות כיצד לא פעם, נהגו הפלסטינים להשתמש במחקרים הדמוגרפים של ישראל, בכדי לטעון את טענותיהם[[8]](#footnote-8). בשונה מהתחום הראשון שעסק בפרשנות, התחום השני עוסק במהות – דבר שבא לידי ביטוי ב"מדיניות נטאלית", שתכליתה להשפיע על שיעור הפריון של האישה. למשל, מדיניות הילודה הסינית (פרידמן, 2010). בהקשר הפלסטיני, בניגוד למקרה הסיני, האזכור יהיה של מדיניות פרו-נטאלית. קרי מדיניות מעודדת ילודה[[9]](#footnote-9). התחום השלישי עוסק בהשפעת הפוליטיקה על התהוותן של תנועות הגירה המוניות (AFP, 2018). גם בתחום זה ניתן לפגוש במדיניות שדוחפת להגירה שלילית (נטישה), כדוגמת נטישתה של יהדות מצרים לאחר מבצע קדש, בעידודו המקפח של השלטון הנאצריסטי, אשר שלל את זכויותיה הבסיסיות והלאים את רוב רכושה (Stillman, 1991), ומנגד, מדיניות ישראלית שתומכת בהגירה יהודית לשטחה, בדמות חוק השבות ופעולות נוספות מעודדות "עלייה". לעניין עבודת מחקר זו נבקש לזנוח את שני התחומים הראשונים שהוזכרו אשר יטופלו במחקר אחר, ולהתמקד בתחום השלישי, שכאמור, עוסק בהגירה שמונעת על ידי שיקולים מדיניים אסטרטגים. הסעיף הבא, יעסוק בקומבינציה שבין שני המושגים "מערכה" ו"דמוגרפיה" – "מערכה דמוגרפית" (בראי הפלסטינים)[[10]](#footnote-10). אלון, זו כבר לא הגדרת מונח יש כאן תיאור הסטורי/חברתי של אירועים. בכלל, לא חושבת שיש לך צורך להגדיר את המונח דמוגרפיה. הסדר יהיה: מערכה; מערכה דמוגרפית.

# ביבליוגרפיה

AFP. (30 6 2018). *הסכם ההגירה: "המחלוקות שמאיימות על אירופה לא נפתרו"*. אוחזר מתוך Ynet: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5299965,00.html

Franz, W. (1983, 5). Maneuver: The Dynamic Element of Combat‏. *Military Review LXIII‏*.

Glantz, D. M. (2005). *Soviet Military Operational Art.* New York: Frank Cass.

Kir'ian, M. M. (1978). *Sovetskaia Voennaia Entsiklopediia (אינציקלופדיה צבאית סובייטית)* (Vol. 6). Moskva: Рабоче-Крестьянская Красная Армия.

Saint, C. E. (1990, September). A CINC's View of Operational Art. *Military Review LXX*.

Stillman, N. A. (1991). *The Jews of Arab Lands in Modern Times.* Philadelphia: The Jewish Publication Society.

U.S. Department of the Army. (1986). *FM 100-5 Operations.* Washington D.C: U.S. Army.

Рабоче-Крестьянская Красная Армия. (1983). *Voennyi Entsiklopdicheskii Slova.* Moskva.

אבן-שושן, א'. (1997). *המלון החדש, המהדורה המשולבת* (כרכים 3 מ-ס). לוד: הוצאת עם עובד וכנרת זמורה-ביתן.

אג"ם/תוה"ד. (2003). *מילון למונחי צה"ל.*

אלקלעי, ר'. (1995). *לקסיקון לועזי-עברי חדש.* תל-אביב: מודן הוצאה לאור.

אש"ף. (24 1 1987). *פלסטין אל-ת'ורה*.

אתר מילוג. (אין תאריך). *מערכה*. אוחזר מתוך מילוג, המילון העברי החופשי ברשת: https://milog.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94/e\_11969/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99

בנט צימרמן, ר' ז'. (2006). *פער המיליון: האוכלוסייה הערבית בגדה המערבית וברצועת עזה* (כרך עיונים בביטחון המזה"ת מס' 65). רמת-גן: מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר-אילן. אוחזר ב- 25 12 2018, מתוך https://besacenter.org/wp-content/uploads/2006/02/MSPS65Heb-1.pdf

גילבר, ג'. (1995). בין דמוגרפיה ופוליטיקה במזרח התיכון. ב- ג' ג' עמי איילון, *דמוגרפיה ופוליטיקה במדינות ערב* (עמ' 28-11). תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

וועדת וינוגרד. (תשס"ח-2008). *הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 2006.*

חברה להוצאת אינציקלופדיות בע"מ. (1988). דמוגרפיה. ב- ב' נתניהו, *האינציקלופדיה העברית.* ירושלים: הוצאת ספרית הפועלים.

לשם, ב'. (קיץ 2010). מסבירים ישראל? קמפיין ההסברה של הממשלה בראי התקשורת והספרות המחקרית. *קשר*(40), עמ' 42-36.

נוה, ש'. (2003). *אמנות המערכה, התהוותה של מצויינות צבאית.* תל-אביב: הוצאת "מערכות"/משרד הבטחון.

עפרון רזי, פ' י'. (2007). *העולם אינו ליניארי, תורת המערכות המורכבות - גורם חדש בניהול.* תל-אביב: משרד הביטחון.

פרידמן, ל'. (7 באוקטובר 2010). *סין מציינת 30 שנה ל"מדיניות הילד האחד"*. אוחזר מתוך הארץ: https://www.haaretz.co.il/1.1224466

שטיינברג, מ'. (1995). לראות את הנולד: הגורם הדמוגרפי בראיית אש"ף. ב- ג' ג' עמי איילון, *דמוגרפיה ופוליטיקה במדינות ערב* (עמ' 189-153). תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

ביבליוגרפיה – קודם עברית אחר כך אנגלית.

**נספח א'**

**טבלה משווה בין רמות – אסטרטגית, מערכתית וטקטית**

(נוה, 2003, עמ' 34-28)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **הרמה** | **אסטרטגית** | **מערכתית** | **טקטית** | **הערות** |
| **סוגי העימותים אותה תנהל** | מלחמה | מערכה | קרב |  |
| **אילו דרגים פועלים** | מדיני-מטכ"לי | זרועי/פיקודי וגייסי | אוגדה ומטה | סייג במב"ם |
| **מרחב הפעולה** | רב-זירתי | זירתי | מרחבי/מקומי |  |
| **מאפייני חשיבה, פעולה וצורה** | מופשטת | אינטגרטיבית (מופשטות ומכניות) | מכנית צורתית וליניארית | המערכה היא רמת ביניים שנועדה בין היתר לתווך בין האסטרטגיה לטקטיקה |
| הוליסטית ברמה הלאומית | הוליסטית ברמה הזירתית | חלק מפסיפס |  |
| רב תחומית (לא רק בתחום הצבאי) | מוגדרת כאומנות באשר היא דורשת מידה רבה של יצירתיות |  | האסטרטגיה עוסקת גם בכלכלה, במדיניות חוץ ופנים וכדומה |

לא בטוחה שזה משרת אותך,. לדעתי חמשת המאפיינים שציינת טובים יותר ומספקים. נדבר על זה.

* **קיימים הבדלים נוספים בין הרמות, אך אלה הן העיקריות.**
* **טבלה זו עוסקת בכלל, ולא בחריגים כדוגמת תופעת "הרב"ט האסטרטגי".**

**נספח ב'**

**הסבר על יחסי הגומלין בין המושגים בעבודת התיזה**

1. **הסבר על המושגים ויחסי הגומלין ביניהם**

המושגים שאציג בהמשך התרגיל, יהיו "מערכה" ו"דמוגרפיה". בעבודת התזה הוספתי מושגים נוספים: המושגים "מערכת" ו"מערכות מורכבות" (כהקדמה למושג "מערכה" ועל מנת לסייע בפירושו); בנוסף, דילמה באשר לצורך לפרש את המונח "מערכה קרה" מתוך התפתחותו של רעיון ה"מערכה"; וכן, פירוש המונח "מערכה דמוגרפית" כפיתוח של שני המושגים העיקריים, לכדי רעיון מרכזי אחד, אשר מהווה את ליבתה של שאלת המחקר. לדעתי עליך להגדיר מערכה ואחר כך, מערכה דמוגרפית. אתה הרי מבקש לבחון האם ההתיישבות היא מערכה ואיזה סוג של מערכה היא.

1. **תרשים זרימה מושגי**

מערכות מורכבות

מערכת

**מערכה**

**דמוגרפיה**

מערכה קרה

**מערכה דמוגרפית**

1. "רצף קרבות במלחמה" (אתר מילוג, ומילון אבן-שושן). [↑](#footnote-ref-1)
2. מופיע בתרגום לאנגלית גם ב- Soviet Military Operational Art (Glantz, 2005, p. 270 (7)), וכן ב- (Voennyi Entsiklopdicheskii Slova, 1983, p. 516). [↑](#footnote-ref-2)
3. ההגדרה הצה"לית (דומה לזו הסובייטית): "מערכה היא סדרת קרבות או מבצעים צבאיים הקשורים זה בזה, באמצעות תכנית אסטרטגית אחת, או לשם השגת מטרה אסטרטגית אחת, ומתאומים בזמן ובמרחב. המערכה מהווה חלק מובחן במלחמה, מנצלת הישגים קודמים, או באה על מנת לתקן תוצאות עבר, ומכשירה את הקרקע לשלב הבא בלחימה" (מילון למונחי צה"ל, 2003). יודגש כי טעות זו נובעת בין היתר מהיבטים חקיקתיים. למשל, הגדרתה של מערכה מסוימת כמלחמה תשפיע על גמישותה של הממשלה לתקן תקנות לשעת חירום, ותקל על הציבור לקבל פיצויים. אתה פותח כאן נושא נוסף שדווקא פוגע בהגדרה שלך ומלמד שבנסיבות מסוימות יש שיקולים 'זרים' להמשגה של מערכה/מלחמה. הייתי מוותרת על זה. [↑](#footnote-ref-3)
4. לכן, בכותרת של דו"ח וינוגרד מופיע בראש העמוד הכיתוב "הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 2006" ובמרכזו של העמוד נוסף הכיתוב "מלחמת לבנון השנייה" – ההגדרה המדינתית והחוקית ללחימה זו (וועדת וינוגרד, תשס"ח-2008). [↑](#footnote-ref-4)
5. לאבחנה בין הרמה המערכתית לרמות האסטרטגית והטקטית, ראה גם נספח א'. הדברים צריכים להיות בהירים בתוך הכתיבה הראשית ולא בהערות השוליים. אלו בדיוק המושגים התיאורטיים שמאוד חסרים כרגע להבנת המושג שאתה מבקש להגיר – מערכה. [↑](#footnote-ref-5)
6. מקור המילה מיוונית. דמוס (demos) – עם; גרפיה (graphia) – כתיבה/רישום (אלקלעי, 1995, עמ' 109). במונח "דמוגרפיה" נעשה שימוש לראשונה, ככל הנראה בשנת 1855 על ידי החוקר הצרפתי אשיל גיאר, בחיבורו "יסודות הסטטיסטיקה האנושית, או דמוגרפיה משווה" (האינציקלופדיה העברית, 1988, עמ' 752). אין צורך ולא ממילונים. [↑](#footnote-ref-6)
7. כמו גם המילה state = מדינה. הסטטיסטיקה המודרנית שהתפתחה בגרמניה בתקופת הרנסנס, נקראה Staatenkunde, שפירושו "ידע המדינות" אשר מזכיר לנו את שמות הפקולטות המודרניות של "מדעי המדינה". [↑](#footnote-ref-7)
8. למשל, שימוש שעשו הפלסטינים, בדו"ח שחיבר הדמוגרף הישראלי, פרופסור רוברטו בקי (מייסד וראש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של מדינת ישראל ב-23 שנותיה הראשונות). אותו דו"ח הוגש לממשלת ישראל, ובהמשך שימש כבסיס למאמרים פלסטינים שנכתבו בעיקר בשבועון האש"פי "פלסטין אל-ת'ורה", והיה בגדר "They rest our case" (פלסטין אל-ת'ורה, 24.1.1987; שטיינברג, 1995, עמ' 167). המון פרטים בתוך הגדרת מונח. \_\_\_\_\_\_ [↑](#footnote-ref-8)
9. לראש אש"ף לשעבר וליושב ראש הרשות הפלסטינית הראשון יאסר ערפאת, מיוחס משפט מפורסם, שלצד הסכסוך האלים בין שני העמים, מציב איום דמוגרפי כלפי ישראל, באומרו: "רחם האישה הוא הנשק הלאומי הפלסטיני". [↑](#footnote-ref-9)
10. ראה נספח ב' – הסבר על יחסי הגומלין בין המושגים בעבודת התיזה. [↑](#footnote-ref-10)