מגישים: שחר פרץ, עלמה לידור, איילה קוולרצ'יק, ליבי סוקול ודניאלה פוקוטינסקי

# רקע – על העליה הראשונה והשנייה, וקשיי העולים.

## על העליות וסיבותיהם

נהוג לחלק את העליות מ־1881 עד מלחמת העולם הראשונה, לשתי עליות – הראשונה ב־1881-1903, והשניה ב־1904-1914 (כולל). בעליה הראשונה עלו ב־25 אלף עולים, ובשניה, 35 אלף. ההבדל בין העליות הללו לכ־25 אלף היהודים שכבר אז היו בארץ, הוא שבהן עלו מטעמים ציוניים לאומיים, ולא מטעמים דתיים. מאפיין בולט של העליות הראשונות הוא העובדה שניסה לקיים את עצמו בעצמו.

מרבית העולים באו ממזרח אירופה ורוסיה, כאשר ניתן למנות את הפוגרומים (פוגרום סופות בנגב- מניע לעלייה הראשונה, פוגרום קישינב לשנייה) והמצב הכלכלי הקשה ברוסיה, ומניעים אידיאולוגיים (ציונות) כסיבות העיקריות לעליה.

## קשיי העולים

כל העולים נאלצו להתמודד עם תנאי חיים קשים. בפרט אקלים חם, מחסור בתשתיות, מחלות ללא שירותי בריאות ראויים ועוד. השלטון העו'תמני חשש מהאופי הלאומי של הארץ וניסה לאסור על קניית קרקעות, והגבלת מספר העולים.

העליה הראשונה נתקע בבעיות כלכליות חמורות בגלל חוסר ידע בחקלאות, קושי עם תנאי אקלים וקשיים נוספים שצוינו לעיל וגרמו לחוסר יעילות וכשלון בגידול חקלאי. היישוב היהודי פנה לברון אדמונד ג'יימס דה רוטשילד, לדבריו התחבר לרעיון הציונות ממניעים של מניעת התבוללות היהודים ("האמת היא שהגעתי לאידיה [רעיון] הרבה קודם לכן, כשראיתי עת הצעדים המהירים של יהודי צרפת לקראת התבוללות, במיוחד את נישואי התערובת [...]" (הלאומיות בישראל ובעמים, הוצאת כנרת, עמוד 151). רוטשילד העביר כספים רבים עד לכדי כך שבשנות ה־90 של המאה ה19 מרבית המושבות היו תלויות לחלוטין בתמיכתו. לכן קיבל את הכינוי "הנדיב הידוע".

העליה השניה יצרה מתח ביישוב, החלוציים מתחו ביקורת על היישוב הישן, הם היו בעלי השקפות פוליטיות אחרות (סוציאליזם), והם חשבו שהישוב נטש את הרעיונות הלאומיים שגרמו לעלייה הראשונה.

# מיקודנו – הישגים ביטחוניים של העליות עד 1914

## הגנת היישוב היהודי בעליה הראשונה

באיכרים במושבות חוו גניבות והשחתת רכוש. העו'תמנים, שכבר נאמר לעיל שלא אהבו את ההתשייבות היהודים, גם לא היו מסוגלים להגן על המשבות. על כן, ניתן הועסקו שומרים בדואים וצ'רקסיים. לפי פרויקט בן־יהודה, ארגון השומר, עליו ידובר בהמשך, היה הראשון להנהיג שמירה יהודית בישוביים, וכי הם "נטלו על עצמם את השמירה בין עשרות שומרים ערבים". ע"פ הספר, השומרים הערבים לעיתים קרובות היו לא יעילים ואף נטו לעזור לגנבים, אך לא הכל היה שחור – לדברי פרויקט בן־יהודה, "בפתח־תקוה עמד בראש השמירה אברהם שפירא ולפקודתו סרו עשרות שומרים ערבים. אנשי פתח־ תקוה היו מרוצים". יתרה מכך – אף הם חששו מכניסת "השומר" בהמשך לפתח־תקוה (פעולה שבמקרה זה שנעשתה מציונות וכבישת השמירה גרידא, ראה פסקאות הבאות).

פרויקט בן־יהודה מפרט מצב עגום בארץ באותה התקופה. האדמות שנקנו ע"י הציונים, גררו הורדת אריסים מאדמה אותה עבדו במשך דורות (שכן הארץ באותה התקופה הייתה מחולקת ובעלי קרקעות בדומה לשיטה הפיאודלית). מצוין ש"דבר זה היה מעורר, כמובן, התנגדות קשה ומשאיר רגשות־איבה כלפי המתיישבים.". בהתחלה היו האיכרים עצמם שומרים על היישובים, וכאשר המצב התייצב, ניתנה השמירה לועד המושבה (שכללה מספר יישובים) או שומר ראשי יהודי. דבר זה עומד בסתירה לעמדתו של ספר הלימוד שגורס כי השמירה נעשתה באמצעות שומרים ערביים לבד.

## על ארגון השומר, מקורות ההגנה, והגנת היישוב היהודי בעליה השניה

### הקמת "השומר"

ביפו הוקם ארגון השמירה החשאי ״בר גיורא״ ב־1909, כאשר הדיבורים הראשונים עליו התרחשו עוד החל מ־1907, בחדרו של יצחק בן־צבי, נשיא המדינה. הארגון נחל הצלחה ופרסום מהיר, וקיבל סמכויות רחבות יותר על שמירה מקומית, בניסיון להרחיבו למושבות נוספות הקימו אנשיו ארגון חדש בשם ״השומר״ על ערכי "כיבוש השמירה וכיבוש העבודה" – על היהודים לדאוג לעבודותיהם והגנתם בעצמם, במקום להסתמך על זרים. הארגון היה גדול יותר מקודמו ובכל זאת לא מנה יותר מעשרות שומרים בשיאו. בין חבריו הבולטים ניתן למנות את אלכסנדר זייד, יצחק־בן צבי וישראל שוחט, כאשר האחרון עלה בתחילת העליה השניה ומנהיג בולט של הארגון, במיוחד בתקופותיו המאוחרות. [מקור: מט"ח].

### השפעתו של "השומר"

לפי ישראל שוחט, ״"השומר" היה הצורה הליגאלית של המסדר החשאי "בר-גיורא" והגשים בנאמנות את מטרותיו וחזונו״. ואפשר שהצליח בכך – הארגון התפרסם, ואף ארגון בחו"ל כדוגמת "השומר הצעיר" הוקמו בעקבותיו. "השומר" היה מעטפת לארגון "בר־גיורא" הסודי. השומר חווה גם קשיים כלכליים וערכיים, ולכן ב-1913, רחובות וחדרה לא חידשו את החוזים עימו. גם ישראל שוחט עזב ללימוד משפטים, ואמר ש"אייני אוהב את רעיון השמירה, כי השמישה הרסה את בריאותי". הוא טען שהשמירה גוררת "עריצות ודימוראליזאציה [הורדת מורל]" ושרוב השומרים הוויתיקים כבר שבורים וחסרי מרץ. אך, אגדות ומעשיות עזרו לבסס את הרעיון לפיו יהודים מגינים על ישובים (ואכן, "השומר" הוחלף ביהודים שהגינו על ישוביהם, ולא בסחירים ערביים), עד לפירוק הארגון בתחום העליה השנייה ב־1915 והקמתו מחדש בדמות "ההגנה" – שלימים, הפך לצה"ל. [הציטוטים בפסקה זו מובאים ממט"ח].

פרויקט בן־יהודה תולה את היעלמות הארגון מהסיבות הבאות – (א) עלות גובהה פי שניים מהשמירה הערבית (ב) יחס רע כלפי הערבים, שלא היה מקובל באותה התקופה (ג) הארגון היה מסוגר ואנשיו סרו למרותם של מנהיגיו שלו בלבד, ולא של מנהיגי ההתיישבות היהודית.

### מסקנות מקטע מקור

בעמוד 162, בספר "הלאומיות בישראל ובעמים", הוצאת כנרת, מופיע קטע מקור בדמות תמונה בה מופיעים חברי "השומר" ב־1909. לבושיהם דומה ללבוש בדואים וצ'רקסים, כנראה כדי להידמות למרבית האנשים ששמרו על היישובים היהודיים באותה התקופה.

## השפעותיהם של עולי העליה השנייה על ביטחון היישוב היהודי בתקופות מאוחרות יותר

לצד השומר הוקם לגיון העבודה, שאפשר לחברים בשומר לשלב בין עבודתם בשמירה לעבודה במושבות, וכל חבר בארגון היה מחויב לשנה של עבודה חקלאית. הארגון הקים גם יישובים כמו כפר גלעדי ותל עדשים. אך אם הזמן, מושבות החלו לפתח ארגוני שמירה משלהם וסילקו את אנשי השומר, גם אחרי פרוץ מלח"ע 1 ב־1914, האימפריה העות'מאנית אסרה על השומר לפעול נגדם. פעילותו של השומר הסתיימה רשמית ב־1920.

# ביבליוגרפיה

* [פרויקט בן־יהודה](https://benyehuda.org/read/14481)
* ספר הלימוד
* [מט"ח](https://yafanakar1.wordpress.com/2009/11/23/25/)