ציונות ארצות האיסלאם

המחקר בתחום נחשב יחסית "חדש" – בערך כ20-30 שנה. הסיבה לכך שהציונות כרעיון צמחה כפתרון לבעיית יהודי מזרח אירופה, ואת התחושות הללו (סכנת חיים) יהודי ארצות האיסלאם לא הרגישו כך. וכנראה שבגלל זה פחות עסקו, בנוסף נציין שיהודי ארצות האיסלאם עלו בהמוניהם לאחר קום המדינה.

נקודה נוספת שרוב חוקרי הציונות היו עם אוריינטציה אירפואית.

פרופסור חיים סעדון הוא המוביל בתחום הזה כיום דרך האוניברסיטה הפתוחה, אך בעבר עשה זאת דרך מכון 'בית צבי' בירושלים, הוא פרסם סדרה של ספרים על גלויות ישראל ובכל ספר יש פרק על הציונות. הספרים עוסקים במאות ה19-20 . וזה היווה מעין ריית פתיחה למחקר בנושא.

ספר נוסף חשוב של רות ליפקין יהדות בצל הפירמדות על הציונות במצרים, אך ברור שיש עוד הרבה מה לחקור והמון מסמכים שעדיין לא נחשפו/נחקרו

מדברים על ציוניות

היתה לא מעט ציפייה של יהודי ארצות האיסלאם שהציונות תעזור להם

הספר נולדתם ציונים של פרופסר יחזקאל – הוא נושא תחושה של קיפוח, הוא שואל למה מכל עליה של יהודי אירופה הופכים למשהו חשוב, ולעומת זאת עליות של יהודי ספרד לא נחשבת.

1770 עליית החסדים, היתה עלייה גדולה של קהילה שהתיישבה בצפת, היתה לפני ב 1964 היתה עליה קטנה של 30 משפחות, מנגד באותו שנה היתה עליה של 150 מתונוסיה ואף אחד לא מתייחס עליהם

העתונאי המפורסם נחום סוקולוב אמר על הספרדים "אתם לא היתם צריכים להיות ציונים כי נולדתם ציונים"

אני רוצה לחזור מעט אחורה ולהגיד שגם עליות אחרות הן חלק מהציונות, אז אכן יש עובדה חד משמעית במאות 17 ו18 יש עליות מארצות האיסלאם, למשל במאה ה18 היתה עליה ככ גדולה של יהודי מרוקו שתיישבה בטבריה עד שכינו עד טבריה 'מקנס הקטנה', וישנן עוד דוגמאות רבות של זרם של עליות לאורך השנים. אם נתובנן בירושלים של המאה ה19 היא היתה מעין תערובת של קהילות, פסיספס של עדות והן תוצאה של כל העליות השונות. באותו תקופה כל מי שלא היה אשכנזי נחשב תחת העדה הספרדית, ובשלבים יותר מאוחרים התחילו כל מיני פיצולים.

למה אנשים עולים?

תשובה: ברור שלא בשביל לקבל כאן פרנסה, היות והפרנסה כאן היתה מאוד דחוקה וישנן עדויות על הצדקה והעזרה שאנשים היו צריכים לקבל בשביל לשרוד. אם כן מדוע הם עולים?

תשובה: כדי לממש את האידאל של 'לזכות לבא המשיח' ואם לא יזכו לכך לפחות לזכור בקבורת ארץ ישראל שנשבה מאוד מכובדת. בפרט שנאמר שהראשונים שיזכו לתחית המתים בבו היום, הן מתי ארץ ישראל. כמובן שישנן עוד סיבות רבות, סיבות אישיות, משנה מקום משנה מזל ועוד אך אלו הן העיקריות.

אז אכן ישנם עלויות, אך עלויות מסוג זה קשה להגיד שהן חלק מהציונות, היות והן לא נשענות על רעיונות של בניה לאומית, תחיה תרבותית וכד'.

נציין שהישוב הספרדי באופן כללי מכיל את הציונות לכשתגיע מתוך מקום הרבה יותר פתוח ופלורליסטי, ואילו הישוב הישן היה מאוד סגור ויודעים הויכוחים הגדולים בינם לבין הציונות

דוגמה לכך היא קבורתו של הרצל שמהקהילה האשכנזית היחיד שהספיד אותו היה הרב קוק, ובעצם אף רב אשכנזי מהישוב הישן לא הסכים לא הספיד אותו בעוד מהקהילה הספרדית היו שהספידו

היו לא מעט ארגונים שעזרו/דאגו להעלאת יהודי ארצות האיסלאם על הארגונים הללו מצד אחד קשה להגיד שהם ציונים כי הציונות עוד לא היתה קיימת, ומטרותיהם היתה בנין בית התורה פה בארץ, אך מתוך פרספטקיבה רחבה יותר ניתן בהחלט לומר שאלו היו ארגונים ציונים

במאה ה18 - נוסד ארגון 'ועד פקידי ארץ ישראל בקושתא', הארגון הזה נוסד מתוך תקופה קשה בתורכיה של גזרות כנגד היהדות וקשיים כלכלים (מיסים כבדים), והרבה סחיטה ועושק, והארגון הזו נועד להיות הפטרון של יהודי ארץ, נוהל על ידי יהודי עשירים מאוד בתורכיה, הם שמעו מה בדיוק הבעיות ופתרו אותם אם על ידי כסף ואם על ידי קשרים. הארגון התקיים עד 1927. והארגון הזה דאג לעליות, ולכן ניתן לראות את פעילותו כפעילות ציונית

במאה ה19 נוסד ארגון בהולנד על ידי משפחה בשם 'לרן' – ועדת הפקידים והמרכלים' , והוא ניסה באופן דומה לדאוג ליהודי הולנד

דמות נוספת שנזכיר היא של משה מונטיפיורי שכידוע מת בגיל 101, היהודי המפורסם ביותר במאה ה19 , יהודי אנגלי ממוצא ספרדי, כידוע הוא השקיע רבות בישוב היהודי, הפעילות שלו התפרסמה מאוד ומאחוריו היה את הגיבוי של מלכת אנגליה היות והיה בעל התואר 'סר'

נציין שכמו שהיו בעיות גדולות ליהודי אירופה בתקופה הזו, גם היה לא מעט בעיות ליהודי ארצות האיסלאם, עלילת דם 'דמשק' (1840), איסטנבול, ועוד

בתגובה ניסה לעמוד הברון רוטשילד והופתע לשמוע מהשגריר הצרפתי בדמשק שזה ברור שהיהודים רוצחים בשביל הדת שלהם,

מבשרי ציונות

יעקב כץ הגדיר את מבשרי הציונות

הרב יהודה אריה ליאון ביבאס – יליד גיברלטר מעיר בשם לוירנו, הגיע לארץ בסוף ימיו ונקבר , ?בחברון? הוא ערך מסעות באירופה על מנת לשכנע את היהודים לעלות לארץ ישראל, הוא הראשון שדיבר על הקמת כח שיגן על היהודים ב1939 בשנתו הראשונה למסעות, פגש את הרב יהודה אלקלעי , הוא תיאר את הפגישה

הגיעו לרבי מסידיגורה

הרב ביבאס העלה כמה רעיונות כיצד לממש את הרעיון:

לבטל את החלוקה (את התרומות) על מנת להכריח את יהודי הארץ לצאת לעבוד ולהקים מערכת פיננסית בריאה

הוא התנגד לרעיון של מונטיפיורי של קניית הקרקרעות ורצה קודם לבנות רשת בטחון

הוא הביא לחברון ספריה גדולה, וברבות הימים חלק מהספרים הגיעו ?לספריה הלאומית?

הוא רצה שהציפיה לגאולה לא תהיה דרך צומות

הרב יהודה אלקעי

נולד ב1798 בסרברו נפטר בירושלים 1878 . התקופה שבה נולד היא תקופה שבה מתחילה התעוררות לאומית באימפריה העות'מאנית. ויש לא מעט מרידות שגוררות הכררזת עצמאות למדינות לאום לדוגמה יוון.

עסק הרבה בספר הזוהר, נציין שרבים מהם עסקו בזוהר כחלק מנושא המשיחיות. כחלק מהנושא הוא עסק בחישובי הקץ (מתי תקרה הגאולה) והוא הגיע למסקנה ששנת הת"ר , בלעז 1840 היא שנת הגאולה

ד"ר שטרן מצא מסמכים רבים המעידים על עליה גדולה סביב 1840 ומקשרים זאת לטענה שזו שנת הגאולה

הוא מחליט באופן דומה לרב ביבס ונוסע למערב אירופה למסעות שכנוע, גם הוא נוסע לבד על חשבונו, הוא מגיע לגרמניה ואנגליה, ותוך כדי מפרסם המון מאמרים בעיתונות, ובסופו של דבר יש לו המון ספרים ומאמרים שפרסם מ1939 ועד שנה לפני מותו 1878 , צחוק הגורל הוא שלאחר כל הכתיבה שלו, ביום מותו לא פורסמה אפילו כתבה אחת, ודבר המעלה תהיה על מידת ההשפעה שלו

דבר אחרון, הוא פרסם שיר על אהבתו לירושלים, הוא כתב שהיהודים צריכים לעלות לארץ גם אם חייהם יהיו קשים יותר בארץ, מבוסס על גמרא שאומרת: "כל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה", ולכן הוא ראה בזה מעלה גדולה, ולאחר עלילות הדם בדמשק הוא מפרסם את הספר ?"עלילות ירושלים"? בו הוא עונה ולועג למי שלעגו לו על חישובי הקץ, והוא טוען שרוטשילד ומוניטפיורי צריכים לנהל את העליה לארץ, ב1873 הוא מציעה להקים ארגון שינהל את הרעיונות הללו, ויארגן העליות וכו' אלו פעולות ורעיונות שהרצל מימש כעבר מספר שנים. הוא קורא לגיוס כספים לרכישת קרקעות בארץ ישראל

שיעור 2

ברוך ביטראני

מרקו יוסף ברוך

דמות נוספת – אנריכסט , הרצל סלד ממנו, מתעמת רבות עם המשטרה, עבר לאלגריה, יצא נגד השלטון הצרפתי וקורא להתקומם כנגד השלטון.

הקהילה היוהדית נמלאת פחד ודרושת לגרשו.

טענו למשל שהוא משחית את הנוער היהודי כי הוא מתאר סיפורי גבורה של יהודים

לאחר שגורש הוא עובר לצרפת, באותה עת נרצח ראש ממשלת צרפת, הוא מואשם בכך, אחר משוחרר מחוסר ראיות. הקהילה הצרפתית גם חוששת ממנו ודרושת לגרשו

לכן הוא עובר לברלין, הוא מגיע למסקנה שהאמפיריה העות'מאנית הולכת לפול, ולכן מגיע למסקנה שזה הזמן להקים צבא יהודי על מנת להקים מדינה יהודית בארץ ישראל

באותה עת הרצל בפגישות עם הסולטן העות'מאני ומנסה לקבל ממנו צ'ארטר להקמת המדינה. לכן מרקו ברוך "הפריע" לו ולכן הרצל לא אהב אותו

ברוך ממשיך את מסעותיו בגלל הגרושים שלו מגיע לוינה מממשיך להנוהגריה

בשלב כלשהו הוא מתגלגל לקהילת בולגריה ומצליח להקים שם ארגון ציוני והוא נחשב לאבי הציונות בבולגריה

הוא גם כתב עלון

יצא בתוקף נגד הבורגנים שלא תומכים בציונות

משם הוא נסע למצרים ב1866 ושם הוא מקים ארגון ציוני בשם 'בר כוכבא', המשנה שלו 'תחיית העם היהודי היא רק בארץ ישראל', ובניגוד להרצל שרצה לקבל תמיכה מהמעצמות או טען שיש לנסות לבד ולהחלם באופן עצמאי (נזכיר שגם ביבאס חשב ככה בצורה פחות קיצונית) כפי שציינו הרצל מאוד פחד מהרעיונות הללו, כיוון שפחד שהם יהרסו את המהלכים שניסה להניע בפגישותיו הדיפלוטומיות.

בסופו של דבר כינו אותו בעיתונים הרשמיים של הציונות: כמשיח שקר,

ב1899 הוא פגש את הרצל, ומשתתף בקורנגס הציוני, והוא נושא נאום – למרות שלא רצו שידבר – בנאום הוא האשים את היהודים העשירים שהם מבזבזים את הכסף על מותרות ולא על רכישת קרקעות בארץ ישראל

משם נסע לאיטליה והתאבד

הרצל כתב על כך ביומנו

באגף הימני (הרוויזיוסנטים) ראו אותו בעין יפה – ועל שמו הקימו שכונה בתל אביב 'מעין ברוך'

במחקר של:

היא מצאה שלושה מכתבים של 'ראובן יצחק פרחיה' שללח לקול ישראל חברים בצרפת במהלך ה1890 , ובהם יש תוכנית שלמה - 96 סעיפים והרבה משיחיות -כיצד לגאול את עם ישראל, לכך אין מענה מקיח ,אך זה מעיד שעוד יהודים רצו לפעול

והחוקרת טוענת שעל כך צריך לצרפו למבשרי הציונות, מה שמעניין שהוא אדם פשוט מאוד, ללא גישה להשכלה או רעיונות ציונים, אבל הוא שומע על קיח ומבקש מהם להשפיע

6 סעיפים והרבה משיחיות –

רעינוות כמו בית מקדש, גאולה, ריעונות על מספר בתים בשנה, הקמת בית דפוס, בתי חרושת,

ראשית הציונות

סוף המאה ה19 , היהודים בתקופה זו מאוד נאמנים לסולטן העות'מאני,

ב1892 מלאו 400 שנים לגירוש צרפת, ויהודי אינסטבול עורכים חגיגות כיון שאבות אבותיהם שהגיעו לאימפריה בתקופה זו והתקבלו בעין יפה, וחגגו את שבמשך הזמן הם חיו יחסית טוב (לא גירוש, חופש דת) גם אם היו בני חסות, וגם אם היו עלילות דם הם נסגרו בעזרת הסולטן מאוד מהר

כנראה שבחגיגות הסולטן השתתף

בחגיגות הם רומזים שהם שונים מעמים אחרים כמו היוונים הסרבים, היות והם לא מורדים. נזכיר שבתקופה זו היתה 'שואת הארמנים' אין איש שמכחיש זאת, לא ברור בדיוק מהם המספרים, ומה מידת השליטה של הסולטן על הטבח, אך ברור שהם ניסו למרוד ולהרים ראש.

הסולטן מצד בהחלט מאוד העריך את היהודים כאומה נאמנה – שלא עושה לו בעיות. אנחנו יודעים שהאמפריה לא שנאה את היהודים, אהבו להשפיל אותם . אך השנאה שלהם הופנתה לנוצרים

ידעו גם שבסוף המאה 19 יש פחות יהודים בתפקידים בכירים, וגם ידוע שהעשור שלהם ירד ובאופן כללי הקהילה היהודית בשפל, ורוב היהודים למעמד נמוך, כמו כן היהודים לא נחשבת כאומה בסקנה, בניגוד לקהילות במזרח אירופה כמו רוסיה

כאשר הרצל מגיע , היהודים חשדו בו

באותה תקופה גדל מספר היהודים שעלו לארץ

לכן האימפריה חוקקה חוקים נגד העליה לארץ,

הרצל פוגש את הסולטן פעמיים ?1899 1901 שתי הפגישות הסתיימו ככשלון חרוץ ,הסולטן שהיה נחשב כעריץ, חיי מותרות

הפגישות התנהלו עם מתורגמנים כך שהסולטן היה מתייעץ איתם

וגם הרצל יצר קשר עם דיפלוטמים לקדם את הרעיונות

הסולטן שואל: האם היהודים חייבים לחזור לארץ ישראל?

עונה לו הדיפלומט: זו ארצם על פי דתם ואליהם רוצים לחזור

הסולטן עונה: זו ארץ עם ארסל דתות

דיפלומט: אם לא יאצלנו ללכת לארגנטינה

הגיעה שמועה מדיפלומט מרגל, שהסולטן רוצה לתת בתמורה לכסף (היה לו צורך גדול) אך ידוע שהסולטן מאוד פחד מזה, מחשש שזה יחזק את המעצמות

הקהילה היהודית חששה ופחדה להזדהות ולעמוד מאחורי רעיונתיו, ולכן בקהילה העותמאנית וגם בארץ היתה דחיה של רעיונתיו של הרצל, נעיר שרק לאחר הביקור של הרצל בארץ וראו שהוא רציני מתחילים לשמוע על תמיכה ברעיונותיו

חכם באשי – משה הלוי – הרב הראשי באיסטנבול, היה באופן רשמי נגד הציונות.

הרצל כותב ביומנו שהוא שמשה לוי כתב לחכם באשי של ירושלים הרב יעקב שאול אלישר (ישא ברכה), שהוא צריך להטיל חרם על הרצל

צריך להבין שבאותו זמן ירושלים בעולם הספרדי היא המרכז הרוחני עלו המון חכמים ולומדי תורה

שיעור 3 – 14.11

האימפריה העותמאנית

1938 לאחר מותו אדא טורק, אנו מוצאים לחצים רבים על הקהילה היהודית, על הישיבות על אורח החיים, הקדשות, על הלבוש

היה מחוקק אחד שדרש שליהודים לא יהיו שמות תורכים , על מנת שיהיה אפשר לזהותם כיהודים. ב1942 חוקק חוק (הרקע אינפלציה מאוד גדולה בממלכה) של מס על האימפריה, ועל היהודים מס גבוה במיוחד שרוקן את הכסף של הקהילה היהודית + נשלחו יהודים למחנות עבודה , ואלו הן רק חלק מהעדויות ליחס הקשה לקהילה

אך מצד אחר מבחינה אמונית , נתנו יד חופשית לגמרי. אנחנו יודעים על ארגון בשם 'בר-כוכבא' שב1935 יצא למכביה בישראל, (וחלקם נשארו בארץ)

אשר לציונות, בגלל שעוקבים אחרי היהודים והעתונים אנטי-ציונים אז היהודים מסתירים מאוד את הפעילות הציונות, ולמשל מסווים אותה מאחורי ארגוני ספורט וכד'

ידוע עתונאי אחד בשם פרסקו שכתב המון בעד הממסד והשלטון התורכי אך ברור לנו שאי אפשר לקחת את הדברים כפי שהם.

ב19.. אלו יהודים רבים לארץ ישראל, ואף היו יהודים שהגיעו מרומניה ועלו דרך הקהילה היהודית, ישנם עדויות שהשלטון לא אהב את זה והיו צריכים לפייס אותו ולהסביר שזה מתוך עזרה הדדית ולא מתוך ציונות

צריך לזכור שבאותה תקופה היהודים לא רצו להגיד בציבור שרוצים להקים מדינה יהודית, בעיקר מתוך חשש שיאשימו אותם בנאמנות כפולה ( דבר שקורה עד היום)

חאג' אמין אל חוסייני שהסתובב באיטליה, והיה בקשר עם הנאצים, והאנטישמיות שלו מחלחלת גם לתורכיה, ישנה טענה שלמוסלמים לא היתה יד בעלילות דם נגד יהודים, אך ישנה מחקר מקיף היום שמראה שישנם גם עלילות דם שמוסלמים העלילו נגד יהודים (ולא רק נוצרים)

ב1938 אותה תקופה היהודים החרימו את גרמניה עקב עדויות שהם שמעו על יחס משפיל על יהודים, ואפילו ישנה עדות בעיתונות על פולמוס שהתעורר עקב מלון שפשט את רגלו לאחר שיהודים החרימו אותו

כפי שהזכרנו הקהילות התורכיות עזרו ליהודים לעלות לארץ (שהגיעו מאירופה) למשל קהילת איזמיר, וצריך לזכור שבתקופת השואה הרפובליקה של תורכיה הגנה על יהודים בצרפת,

נאמני ציון רצו להגדיל את מספר תומכי הציונות באזור העברת ידע, כאשר המטרה המרכזית היתה עליה לארץ הם פעלו בהפצת השפה, כרוזים

ארגון החלוץ – תרגול של הגנה עצמית, וחקלאות ברור שזה מתנהל גם בשבתות וחגים כלומר זה היה חילוני לגמרי

הקהילה היודית עברה חילון מהיר מאוד

הקהילה המצרית

במלחמת העולם השניה מתהדק יותר הקשר בין יהדות מצרים ליהודת ארץ ישראל, בגלל שהיו מתנדבים בצבא, וגם בגלל שבאותה תקופה עולה הלואמנות הערבית, והיהודים מאוד חששו שיאשימו אותם בחוסר פטרטיות , אך בשנות השלושים במקביל לעליה הנאצית מתחילה תקופה אנטישמית כנגד היהודית , חאג' אל חוסייני והאחים המוסלמים שקדמו רעיונות של גיאהד כנגד היהודים, והרעיון של פלשתינה

התנועה הציוניות לא הכירה בלבנטיות, לא הכירו ברב גוניות, ולא הבינו שרב הקהילה המצרית היא ממעמד הביינים- גבוה, ולהתייחסו בזלזלול לקהילה המצרית, כמו כן , בניגוד לקהילות אחרות במצרים החברה היתה מאוד מסורתית והצעירים והצעירות היו קשובים מאוד להורים (חילון מועט) ולא הצטרפו לארגונים מהפכניים, החיים שלהם היו מאוד טובים , היו משתתפים במסיבות, לבושים יפה, שבהם היו מדברים על ציונות כלומר הציונות מתנהלת דרך המסיבות והמועדנים.

בני העילית היו לומדים באירופה, השליחים מהארץ שהיו מגיעים היו מתפעלים מאוד מאיכות החיים של אנשי הקהילה

העתון 'ישראל' נוסד כבר ב1920 עי אלברט בושרי, לימים נהרג במלחמה (השחרור?) העתון יצא ב3 שפות ,

אשר לצמרת היא האמינה שהיא יכולה להמשיך לחיות עוד שנים במצרים, והיו בקשר עם שליחים ציונים, לא הבינו את הצורך שלהם ולא הבינו בשביל מה צריך להקים מדינה כאשר הם חיים מאוד טוב, ובהרבה בטחון

נציין שיש אפליה ויש לנו עדויות לכך, למשל היה חוק שאזרחות תנתן למצרים ולא ליהודים וקופטים, אך היהודים העדיפו להתעלם ולהמשיך בחייהם הטובים,

היהודי....התמנה להיות שר בממשלה המצרית

בנוסף היו כמה פעילים ציונים, במיוחד פלטו הרוויזיונסטים ועוד קבוצה של הציונים הכללים, אבל הרוייזיוניטים למעשה עברו את הציונים הכללים, הדמות הבולטת ביותר בקהיר היתה אלברט סלווסטתקי הוא הוציא עיתון בצרפתית , הצליח אפילו להכניס נציגים של הרוויזיונסטים לקונגרס הציוני ובכך הביס את הציונים הכללים שהלכו עם אנשי העבודה /מפאי

כל זה עד 1944 עד הרצח של הלורד בוין על ידי שני אנשי לח"י – אליהו חכים, ואליהו בית צורי שהועלו לגרדום לאחר משפט

הערה: יצחק שמיר ששלח אותם למשימה היו לו כל הזמן נקיפות מצפון שהם קבורים בקהיר, ולימים כשהיה ראש ממשלה פעל להבאתם , בהצלחה. והסיפור הוא שכאשר הסתכלו על הגופות ראו שהם בשלמותם

מדוע הוא נרצח? הוא היה אני ציוני מובהק, הוא למשל הציע שהיהודים יוותרו על הצהרת בלפור בתמורה לשטח אדמה קטן בפרוסיה

הוא החליט על גרוש ספינת המעפילים סטורמה, והוא היה פרו-ערבי מובהק, ולכן נתנה הוראה להרוג אותו על ידי הלחי, נציין שישנם חוקרים שטוענים שהוא לא היה כד כדי גרוע, אך באופן כללי הדעה היא שהוא היה מאוד רע לציונות, ורציחתו עזרה לנו

הם הצליחו להרוג אותו, וכאשר ניסה לברוח נתפסו – אחד נתפס והשני כשבא לעזור לו

השומר הצעיר – היתה לו פעילות במצרים והצליח אף להעלות 1932 1934 יהודים לישראל להקים ישובים, אך באופן כללי התפסיה הכלכלית שלו לא תאמה אז הלך הרוח המצרי וכנראה שלכן לא צבר תאוצה, כמו כן הנטיה הטבעית של הקהילה המצרית לא היתה לחיי חקלאות, היות ובעולם המצרי, אנשי החקלאות הם הפאלחים, וכפי שציינו הקהילה המצרית ברובה היתה ממעמד בינוני-גבוה שעסק במסחר וכד'

יום חמישי 21/11/19

המשך קהילת מצרים

...ההגירה ממצרים המשיכה עד סוף שנות ה 60 ,

בין היתר שלטונות מצרים החליטו לגרש אנשים כמו הרב הראשי של אלכסנדריה, יש לנו עדויות על פרעות בקהיר, בתקופה זו כל היהודים חוטפים ולאו דוקא ציוני

נאצר עולה לשלטון ב1954 אויב גדול של מדינת ישראל, והוא מוציא מחוץ לחוק את המוסדות היהודים, ומפקיע את כל רכושם,מלווה בפיטורים

כל זה מאוד משפיע על יציאה של היהודים ממצרים

עסק ביש גם השפיע

אברי גלעד (לא ברור מי נתן לו את ההוראה) הקים כל מיני מוסדות כמו דואר ויצוא מתוך מטרה לשבש את היחסים בינהם לבין מדינות המערב, בשלב כלשהו הם נתפסו ונכנסו לכלא תחת עינויים קשים מאיר פין התאבד חלק מהם שוחררו רק אחרי מלחמת ששת הימים

מבצע סיני גם גרר גל פרעות נגד היהודים הוחרמו 500 בתי עסק של יהודים והקפאו חשבונתיהם

ולעוד 800

נאצר קבע חוק שציונים לא יכולים לקבל אזרחות כלומר יהודים, ואם כבר יש תשלל מהם

לכן היה גל הגירה עצום ועד 1957 נשארו רק 3000 יהודים

למעשה לא היתה תנועה ציונית במצרים מ1948

לסיכום, הקהילה המצרית היתה ציונות בצורה אחרת, וברור שבתקופה שכן יכלו תרמו כסף רב למפעל הציונים

סוריה

הצרפתים לקחו מנדט על סוריה, לאחר הסכם ורסאי , הם שלטו שם כ10 שנים, וגם כאשר שלטו המדינויות שלהם לא היתה חופשית כמו בצרפת על היתה בעלת גוונים של הלך הרוח הערבי ששלט במצרים, ולכן ליהודים לא היה קל עקב תגובת הנגד לעלית הלאומיות הערבת

ידועות תמורות רבות שעברו במדינה, אפילו היהודים החליפו את החכם באשר שלהם , יש מחלקוות על החינוך, הרבה סכסוכים כספיים בקהילה היהודית

יש כ15 שנים שירון מראה איך הם הכנה לקליטת הרעיונות הציונים, כיון שמראה שהציבור עצמו לא התאים לרעיונות הציוניים, ובגם בשלב מסוים עוזב את הצינות עקב ארועים מסוימים, ובשלב אחר חוזר עקב תחושת הסכנה

יש גם לא מעט מידע על שלוחים מארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם ה1 , והשלטונות גרשו ולכן כולם ברחו

יש הרבה חומר על השאלות כמו כיצד היהודים התמודדו עם העולם הערבים, הם לרוב מגודרים כיהודים ערבים ממש כך, וראו עצמם חלק מסוריה

יש עדות של יהודי סורי שטוען שציונות הרסה להם את החיים, כתגובת שרשרת לפעילות המפעל הציוני , הוא טען שהיה הרבה יותר להם אילו האיפריה העת'מאנית היתה בשלטון

נתחיל בכך שבשלטון העות'מאני בב1908 נמצא בסופו, מתחילים להגיע שליחים מא"י 1911 בתחילו הם היו שליחים של ברחו מישראל, המופרסם שבהם אברהם אלימלך הוא עתנואי ספרדי – סופר – חניך כי"ח – כותב בעיקר בצרפתית ובעברית , אינטלגנט , חתנו של הרב הראשי של דמשק , הרב יעקב דנון ,הרב באשי, הוא החלט להגיע לעזור לו, ותוך כדי לפתח את הציונות.

בדמשק עד אתם ימים לא היתה מודעות לזו, הוא עשה זאת תוך לימוד תורה באישור החכם באשי, הוא בעצם הפך את התלמוד תורה למפעל ציוני שמלמד בעברית

השלטון העות'מאני במצב קשה ואומר ליהודי ישראל ואומר להם אתם מחזיקים מוסד חיצוני ולכן הוא אומר להם או שתהפכו לשלנו (ותתגיסו לצבא) או שתגורשו. ולכן גם יש בריחה גדולה למצרים., ולדמשק

יוסף יואל ריבלין מגיע (סבא של)

יהודה בורלא סופר והוא כתב הרבה על ההווי של הקהילה הספרדית , שם של משפחה ספרדי שמוצאה מדמשק

מאיר דיזנגוף גם מגיע

ריבלין ובורלא מקימים את הבתי ספר ותנועות נוער שבעצם מצליחים בגלל הבית ספר

בתי הספר האלו הסגרו ב1923 בפקודות פייסל (השליט) ולכן פיעולתם היתה די קצרה,

משווים בין גורל הגולים לקהיר ואכלסנדריה לגולים לדמשק מסתבר שהרוב העדפו את מצרים משום ששם הקהילה היהודים נתנה להם עזרה להתבסס דבר שבדמשק נתנו להם מעט מאוד, ולכן הם היה ברור למי שמגיע לדמשק שהו מגיע לתקופה קצרה

נציין שבין בורלא וריבלין היא המון שוני באופי ובדעות אך הם התמקדו במשותף וזו העשיה הציניות

יש התהלבות מצד התנועה הציונות בקהילה של דמשק בעיקר בשביל תרומות

ב1919 עלתה

פייסל

וידעת מצרים

ציטוטים יש קשרים עמוקים בין ההסיטוריה היהודית והערבית , ונקבע שתוקם מדינה יהודית לצד מדינה ערבית (סורית) , ורעיונות איך לעזור לפתח אחד את השני כלכלית מדינית

למעשה לא ניתן היה להגשים אותו

פייסל וויצמן

הוחלט שברטיניה תהיה בוררת בהסכם, לאחר ההסכם פייסל התחיל להתנהג בצורה דו-פרצופית

בפומבי הוא הצהיר הצהרות סותרות בנוגע לרעיון הציוני והיה הבדל בין גם בין זה לבין מה שאמר בחדרים סגורים,

הציונים הרגישו עדיין שדלתם פתוחה ושליחים ציונים ניסו לדבר על איתו עסקאות שונות

אך באותו זמן הלאומונת הערבי מתגברת והיהודים בדמשק הריגשו פחות פחות בטוח

ב1919 אישר פייסל תקונת גיוסי שבו כל הצעירים בין 20-25 היו חייבים להתגייס, זה גורם ליהודים רבים לברוח בדרכים עקלקלות לישראל, ומדובר פה על כמה אלפי יהודים ישנה הערכה של 5000 בני נוער שהגיעו בשנות ה20 וה30

בפרואבר 1920 , הוחמר היחס לציונים, הקפידו ועקבו אחרי הקשרים שלהם עם הציונים, אסרו על יציאתם מחוץ לסוריה

העיתונות נלחמת בציונות וכמו במצרים מזהים כל יהודי כציוני למרות שרובם לא הגדרו ככאלה

מציאות זו מעודדת את ההגירה, בעיקר למערב לארצות הברית ,אך גם קהילת חלב גדלה בצרפת בלונדון

היו גם צעירים שהחליטו לותר על הציונות וללכת עם הלואמנות הערבית, ואפילו השתתפו בהפגנות נגד הציונות

לעמת זאת הנוצרים לא הלכו עם הלואמנות הערבים דבר שכן עשו היהודים כנראה מפחד

ויש לנו דמות מאוד מעננית שפעל באותה תקופה , היה צעיר, אליהו ששון לימים התמנה לשר הדואר

לפני כן היה יור המחלקה הערבית של הסוכנות הציונית, לאחרונה נכתב עליו ספר של ירון רן נקרא ה'עריבסט' מכיל מסמכים מאוד מעניינים

הספר מספר את סיפורו על צעיר שהלך עם הלואמנות הערבית

הוא נולד ב1900 למשפחה בדמשק , משפחה ממעמד הביניים, למד בכל ישראל חברים, זאת צרפתי, משפחתו היתה מסורתית. כשסיים ההורים אמרו לו שיל למוסד 'עזריה' מוסד נוצרי שרב תלמידיו הויו נוצרים או מסולמים זה היה תכיון ברמה. מי שלמד שם לרוב היה מהמעד הגבוה, בית ספר זה שימש לצמיחת הלאומנות הערבית, משם צמחו קיצונים, עתונאים, פוליקטאים והוא טפח קשרים עימים. מתוך בית הספר הוא קיבל את הרעיון של הזדהות על רעיון הלואמנות הערבי והיהודי יחדיו, הוא חשב שצריכה להיות יחידה ערבית גדולה (מן מדינת כל המדינות הערביות) ותוכה מדינה קטנה להיודים, שפתו העיקרית היתה ערבית, כלומר בצד האמוני יהודי, בצד הלאומני ערבי

הוא לא יכל לסבל את האיסור על היהודים לללכת עם מגן דוד ושאר סממנים, הוא טען אנחנו "עוזרים" לכם מה מפריע לכם להיות איתנו

לארץ

זו היתה

תנעת מכבי שלח משחלת למכביה – הספורטאים

הצבי - יש לה את הגוון של תונעת העבודה , אנשים הם אנשים שרצו חלוציות , רצו קחלאות , שתיפותיות

החלוץ – תנועת הצבי שינה את 1929

היא שולחת 6 צעירים לכפר גלעדי

החלץ הצעיר

חריטה על כלי נחושת , הנוער העני הלך לעבודה בנחושת בתנאי ניצול קשים, ובערב היו מבלים בחלוץ, הצעירים גם נשלחים למכור דברים

כשמתחילות הרדפיות של הנאצים , לאחר פרסום הספר הלבן מצטצמות מאוד אשרות העליה, והסוכנות היהודית בקושי מחלקת אותם ליהודי ארצות האיסלאם, כיון שניסתה לחלץ את יהודי גרמניה ויהודי רוסיה, ולכן הם בקושי קיבלו

ב1930 פעלה הפועל שהתאחדה לימים עם החלוץ הרבה פיעלות ספורטבית לפעמים הפיעלים הציונים לא הבינו את הצורך להצניע את הפעילות, ויהודי סוריה אמרו להם שזה מסוכן, ואמרו להם נתרון לכם אבל בלי מופיע התרמה

הם חיו בסכנה דבר שהפעילים הציונים לא הבינו כשיהודי סוריה באו ואמרו אין לנו מספיק מדרכים ,ותקציבים והם מבקשים עזרה בקליטת פליטים מאירופה ולא מקבלים

בשנות ה40 כאשר הלואמיות הערבית מגיעה לשיאה ומוקמת מדינת ישראל דבר שמעורר אינטשמיות גדולה, ובין סיום השואה להקמת הדינה מבינים קברניטי המדינה מבינים שהנוער היהודי נעלם/נמחק ומבינים שצריך צעירים על מנת להקים את המדינה -ידיים עובדות, ואז מתחילה התעניינו גדולה מצד הקברנטים שהתעניינו מאוד במאגר האנושי הצעיר בקהילות האיסלאם

ישנה עלית ה1000 שרובם ילדים וצעירים

בין 19448-49 עלו 1700 יהודים מסוריה, חלקם דרך מבריחים בסה"כ ההברחה היתה די בטוחה, הכל היה ענין של כסף, ולרוב זה הצליח

ישנה אישה שמאוד עזרה לפילטים שהגיעו דרך לבנון היא נפתרה השנה שולמית כהן קמחי אישה מביירות, ואף אחד לא ידעה שהיא פעלה בהרחת יהודים, עד שנתפסה והוכנסה לכלא

אחננו יודעים שבשנות ה50 קצב העליה הואט, אך ממשלת ישראל ניסתה כל הזמן להעביר יהודים מסוריה לאסיטנבול ומאיסטנבול במטוסים לארץ

היו מקומות שהיתה אוירה מאוד מסוכנת קהילת קאבשלי שבלילה אחד כל יושבי הקהילה עלו לארץ

היחס של השלטון הסורי לציונות היה שלילי מאוד ידוע שמכט בנומבר 49 היחס היה עוין ביותר

עשו הסכם על כמה יהודים שיעברו לארהב אבל היה אסור להם לעלות לישראל שלא יחשבו שסוריה תומכת ביהודים, ידוע שקלינטון התעסק בזה

כיום אין ממש יהודים בסוריה, קהילה היהודית שם עזבה לגמרי ואולי יש כמה יהודים שנשארו שם

הקהילה הסורית עברה המון, ארועים שקשרוים לפלוליטקה

בשבוע הבא יהדות עירק

שיעור 5 - יהדות עירק

יהדות שברובה עלתה,

נתיחס הרבה לספר של ד"ר צבי יהודה . החוקרת.... והחוקר חיים כהן הראשון שכתב על היהודית הציניות

הציונות בעירק קשורה בלאומיות הערבית, ורצונה של עירק להיות מדינת לאום ערבית, הרקע לאותם ימים הוא שהבריטים קיבלו מנדט על עירק בין 1921-1932 , בתקופה זו פרחה מאוד יהודות עירק רכשו תפקידים, השכלה, היהודים הזדהו מאוד עם השלטון הבריטי, ולאחר 32 כאשר הבריטים עוזבים וישנו שלטון ערבי כל היהודים חשודים כציונים, והופכים לשעיר לעזאזל של השלטון העירקי

הרעיון הציון מתכנס בעיקר ללמוד השפה העברית

רק ב1940 כאשר יש אנטישימייות גדולה אנחנו מתחילים לפגוש עדויות להגנה עצמית, ודברים שמזכירים את הצינוות ה"קלאסית"

ואנחנו לא מוציאים נואמים גדולים של הציונות שאנחנו מכירים ממקומות אחרים

היו הרבה מאבקים בתוך הקהילות היהודיות,

בתקופת הבריטים כרבע מהמשרתים בפקידות הם יהודים, הרבה מקצועות חופשיים ואפילו חברי פרלמנט למשל מנחם צאלח מ1925 ולאחר 7 שנים בנו נהיה סנטור, לבסוף הוא סיים בגלות

היו גם מעט מאוד יהודים שהמשיכו לכהן גם לאחר עזיבת הבריטים, ישנה עדות של שופט יהודי שהמשיך במשך 20 שנה

חלק מהיהודים האנטילקטואלים הם היו משוקעים בתרבות הערבית, והם האמינו שהם יכולים להיות חלק מהאומה העירקית, עד שהיה קשה לזהות שהם יהודים. בד"כ התגובה שלהם העירקים היתה לא טובה עד כדי פיטורים, כמו כן יהודים שניסו לשלוח את ילדיהם לבתי הספר מצאו עצמם מול התנגדות עירקית.

לכאן גם צריך להכניס את התעמולה הנאצית שהחלה לחלחל

וגם התעמולה הפלסטינית החלה לחלליל בסביבות המרד הערבי הגדול בין 36-39

חאג אמין אל חוסייני המופתי של ירושלים, ניסו לעמוד על החידה הזו, בסופו של דבר הוא הזיק הרבה מאוד לצבור הערבי , טען בזמנו המזרחן ששון (אהרון) ...אמור לו שאתה תהרוס את העולם הערבי, הוא הפיץ הרבה תעמולה נאצית נגד היהודים (גם ביקר בברלין)

יש הרבה האשמה של המוסלמים

יחס היהודים לציונות

רבני הקהילה ראו בהתחלה בציונות שהיא כח שנגד כיח (כפי שכבר הסברנו) ולכן חיבבו אותה, באותה תקופה מי שהיה בעד היה מוכן להראות את נכונתו בכך שיתרום כסף בחשאי, אבל לא רצו להיות מוזהים בפומבי כציונים, למשל רב אחד התבקש לעמוד בראש המפעל הציוני בעיראק, והוא אומר שאינו רוצה כדי לא לפגוע ברעיון הערבי, מתוך מחשבה שהבריטים באו וילכו והערבים ישארו ואיתם אנחנו צריכים להסתדר.

הרב ששון כדורי לא היה לו את היכולת לתוך בציונות בפומבי, ולעיתים נדרשו לחתום על מסמכים נגד הציונות שכנראה נחתמו תחת לחץ

המייסדים של התנועה הציונית

ארבע משכלים סלמן חיא , סלמן שיינה, אהרון ששון, ודוד ששון פתחו תנועה ולאחר מספר חודשים השלטון סגר אותם

בשנות ה20 יהודי עירק תרמו הרבה והקימו את הישוב '...יחזקל' הם תרמו 17,000 לירות שטרלימג (שווה היום 400,000 ) הם גם רכשו מעט קרעקות זולות , לימים כשהגיעו אליהם הבינו שהם לא טובות למגורים.

בשנות ה30

אנחנו מוצאים שיש פעילות תרבותית בעיקר תחת השלטון הבריטי , ספרות, עיתונות, ויש עדויות לשליחים שבאו לעירק.

כמו כן ישנם עדות לשלחים גם לאחר שהבריטים עזבו, ושקהילה העירקית התחננו שלא יגיעו על מנת לא לסכן את הקהילה

אהרון ששון 1924 ביס פרדס הילדים מאות תלמידים מגן ואילך – חינוך עברי

צריך לזכור שלמרות שהקהילה העירקית עברה תהליך של חילון ישנו קשור הדוק לישראל, לפי התרומות.

נציין שרובם היו מעמד נמוך-בינוני,

בשנות ה20 יש לא מעט מורים וגננות שמגיעים מישראל לעירק בשביל להטמיע את החינוך היהודי/ישראלי בעירק

יש מור אשר רוזון בין 1928-1933 שמלמד מחזות ציונים מקים ספריה,

יש אפילו הכשרה חקלאית, היתה בעיה להקים חוות לימוד, אז עשו זאת בגינות פרטיות ובעיר כרכוך הוקמה חווה של כמה דונאמים ומדי פעם הגיעו לשם

כדי להעביר את החומר הציוני, תרגמו חומר ציוני לערבית למשל את הספר אוטואמצפציה של פינסקר תרגמו

לימדו ציונות גם דרך שיעורים כמו מתמטיקה ואנגלית

ב1929 היו פרעות בארץ, והיתה גם פרקית יצרים בביקורו של לורד ?דז'רט? הוא הפך ליהודי בביקורו בבגדד דבר שגרם להפנגנות אנטי – ציוניות

בערוב ימי השלטן הבריטי הוצאה הציונות מחוץ לחוק

וכאשר עלה השלטון הערבי הוצאו מחוץ לחוק העברית, המסודות, הספרים

כאן הציונות עוברת למגננה , ילדים מספרים על ילדותם (מרדכי בן -פורת) שמספרים על חוויה חיוביות מילודותו, מהשוק מהיחסים עם הערבים, אבל עדיין מתחת לפני השטח היה לא טוב

למשל שמעבר ליחסים הטובים היה ברור שאם ערבי יטריד יהודי אין ליהודי את היכולת להתלונן למשטרה

יצחק בצלאל מספר שהוא זוכר בילודתו כשהלך עם סבתו לבית כנסת ביום כיפור והערבים היו מפזרים שברי זכוכיות כדי לפגוע ביהודים שהולכים יחפים (כי אסור נעלי עור)

הרב כדורי שמגבש גישה אנטי ציונית ואף מדברים על הלשנות לשטון שיצאו מלשכתו. הוא רודף את אהרון ששון בשנות הש30 נאסרה העליה מעירק לישראל

ויהודי עירק "שבויים" בעירק , ולכן יש עליה בלתי – לגאלית

צריך לזוכר שהממסד הציוני עצמו התייחס כמו שהתייחס למצרים כמקור לתורמות, ולא ספר אותם בסרטפיקטים, ובעליה

מקהילת עירק אנחנו גם רואים על התנגדות עזה לפעילות ציונית

1932-1941 משרת בבגדד שגריר נאצי (גם בארץ היה שגריר פרו-נאצי) הוא תומך כל הזמן בלאומנים הערבים בנקיטת צעדים נגד היהודים

בבד קמה תנועת – נוער

יש סחיטה של כסף רב מהיהודים, כאן יש את סיפורו של דוד רזיאל – שהיה מפקד האצ"ל, בתקופת מלחמת העולם השניה האצ"ל שיתף פעולה עם הבריטים על מנת לעצור את הנאצים,

הבריטים בקשו ממנו לסוע לפיעלות בעירק של פיצוץ בתי הזיקוק, ושם הוא מת

מרידור טען שהיתה מטרה נוספת לפעילות והיא לכידת המופתי, דבר שלא צלח

וזה הרקע לפרעות שבעקבותיהן היהודים ניסו לברוח ולעלות לארץ

ב1933 מת המלך פייסל הבן של גזי מת ב39 , בנו היה בן 5 , והיה אוצר שמילא את התפקדי בינתיים

כל זה מלמד על חוסר יציבות שלטונית, מתוך רוחות שונות האם לתמוך בנאצים או לו

אוז מגיע ה'פרעד' = הפרעות בבגדד

זה התחיל מהמסגד בדרשות נגד היהודים, שלאחריהן ההמון המושלהב יצאו לרצח אכזרי מאוד של יהודים.בסופו של דבר נרצחו 179 יהודים, שלא היה ניתן לקבור אותם ביחד אז קברו בקבר אחים

בנוסף היה שוד גדול, חיללו את הבתי כנסת,

הבריטים היו כבר ליד שערי בגדד, היו קצינים בריטים שרצו להכנס לעזור (בגלל השמועות שזה הולך לקרות) והשגריר מנע מהם

מיד לאחר הטבח הברייטים נכנסו להשליט סדר, לאחר מכן מונתה ועדת חקירה אך מסקנותיה התפרסמו רק ב1958 , כאשר המסקנות הן: שהיה פרעות על רקע דתי + היהודים אשמים בכך שעושרם גרם לטבח

כמו כן הוצאו להורג 8 פורעים

בשלב זה עולה התנועה הקומסינטית

.....

שיעור 6 – 5/12/19

בשיעור זה נדבר על היהודים בצפון אפריקה

* אנחנו לא מוצאים רבנים מצפון אפריקה שמתנגדים לציונות
* היחס של הציונים בארץ לקהילות בצפון אפריקה היה יחס מפלה, והם התייחסו לקהילות צפון אפריקה רק כמקור לכסף ולא ככח ציוני אמיתי, וגם כאשר עלה הרצון והצורך מהקהילות הללו לעלות לארץ , לא זכו לקבל סרטיפקטים
* רק לאחר השואה כאשר הבינו את גודל ממדי האסון – החלו להשקיע מאמצים בקהילות הללו על מנת להביא דורות צעירים וידיים עובדות
* נראה שבצפון אפריקה אלגיריה היא הפחות ציונות, אז תונוסיה אז
* יש תנועות נוער הם בעיקר אחרי מלחמת העולם השניה , ושליחים של מפלגות יש גם בשנות ה30 קצת
* יש גם יהודים שבוחרים לקונגרס הציונים וגם מעט שממש נבחרים
* רב השינוי בה דרך תנועות הנוער
* ג'רבה היתה קהילה מאוד דתית מתונוסיה, שם איש בשם משה חלפון שהקים משנה ציונות מאוד סדורה, בסדרת ספרים שהוציא בעיר – בערך 100
* כל פוגורום העלה את הצינוות, יחס רע מהשלטון וכד'
* נציין שהשלטון הקולניאלי לרוב ניתנה אנטומיה לפעילות ציונות בקהילות היהודית
* דבר נוסף המייחד אותם הוא חוסר השאיפה שלהם לעובדה חלוצית, נבע מכך שרובם רכשו השכלה (מזכיר את מצרים), ועבדו בעבודות ממעמד בינוני-גבוה , ולכן חקלאות וחלוציות היה נראה בינהם כירידה ברמה
* לאחר מלחמת העולם השניה עולה קרנה של החלוציות, ויש עדויות על שליחים שהגיעו ללמד ולהכשיר אותם
* עליות – היו מעט מאוד, והתחילו לעלות רק בתקופות של מצוקה
* באלגיריה הציונות היא תנועה שולית – אין עתונים ציונים, מעיד על כך שאין דרישה
* מנהיגים – באלגירירה אין לנו שמות כאלה . אנחנו מכירים משכילים, מוסקאים, נבחרי צבור, אבל אנשי ציונו אין לנו

אלגיריה:

* היחס שלהם מאוד מזכיר היחס של יהודי צרפת לציונות, מעט מאוד ענין מצד הקהילה האלגראית
* אלגריה קיבלה עצמאות ב1870 , ולכן רובם עם אזרחות צפרתית ולכן הם רואים עצמם כצרפתים
* בתחילת המאה ה19 היו מעט עליות לארץ מטעמים משיחיים
* מרקו ברוך שהה שנתיים באלגריה כנראה בעקבות התפתחות תופעה אנטישמית מאוד חזקה, שם לבסוף השלטון גרשו אותו והוא עבר למצרים – ולא ידוע לנו על פעילות רצינית שלו שם
* שני נציגים מאלגריה היו בקונגרס הציוני הראשי : ד"ר..........הם דיברו על אנטישמיות
* אנטישמיות התפתחה באזור אורן
* בעיר קונסטסין התפתחה תנועת נוער ציונית, ואף שלחו מכתב להרצל
* רב המידע שיש לנו הוא בין מלחמות העולם, אחרי הצהרת בלפור נותנת מעט רוח חיים ויש מעט אוגדות שנפתחו , מסתמן שעיקר הפעילים שם הם עניים, לעשירים טוב והם לא מעוניינים.
* ב1936 נפתח סניף של בית"ר – תנועה רוויזיונסטית – לא מתאימה לאופי הצרפתי
* רבורט גודשמייט מסכים לעמוד בראש התנועה (תואר כבוד)
* היו חיילים יהודים בצבא הצרפתי, ובמלחמת העולך השניה סולקו. וזה גרם לחיילים להבין שמקמם לא שם
* בראש המאבק להחזרת האזרחות הצפתית עמדה קבוצה אלגראית,
* אנחנו מוצאים קבוצה של מתנדבים שבו מאגלריה להתנדב פה
* צריך לזכור שתמיד בקונגרסים הציוניים בשנות ה50 (אחרי קום המדינה) תמיד היתה נציגות אלגראית
* אך נציין שהרעויונת לא חלחלו, מן אטימות נגד הציונות,
* ב1962 כאשר שארל דה-גול החליט לעזוב את אלגיריה, הצרפתים הוכרחו לעזוב את אלגיריה ואיתם עזבו כמעט כל היודים וכך בתוך שנה התרוקנה אלגיריה מיהודים
* צריך לזכור ש1948 ועד 1962 , אלגיריה היתה תחנת מעבר לעליה לגלית/לא לגלית לארץ בעיקר ליהודי מרוקו
* השליחים שהגיעו להכשיר אותם לעליה, אמרו להם לחכות על מנת לווסט את העליה
* תנועת המזרחי התחילה לפעול רק לאחר קום המדינה
* בבני עקיבא יש 450 חניכים
* יש ספר של עקיבא ארנון על תנועות נוער בצפון אפריקה, בכלל בני עקיבא מאוד הצליחה, כנראה בגלל החיבור דרך הקשר הדתי
* אנחנו יודעים שהיה ניסיון להביא אות הקהילה האלגראית, בגלל האינטלקט הגבוה של הקהילה

תונוסיה

* לעומת אלגיריה היתה הרבה ציונית
* מודע הציונות בתונוסיה מצליחה? כיון שהחברה היהודית ממש מתעסקת בכל מיני שאלות חברתיות שהציונות נותנת להם מענה
* היתה חברת כנסת שעלתה לארץ 'מטילדה גץ' שעלתה לארץ מטעם הרוויזיונסטים בתוניס
* בשלב האחרון הוא כאשר הגרמנים עוזבים ואנחנו קוראים לפרק הזה 'ציוות מגשימה'
* תנועות הנוער מתחילות ב1923 , נדבר בעיקר הצופים הצרפתית שפעלה בתנוסיה , נקראת על שם 'אמה פלאר' – נוצרי אוהב ישראל שנולד בצפקות

שיעור 8 – 19/12/19

נסיים עם מרוקו

* דיברנו על סוף שלטנו של וישי
* דיברנו על זה שבאופן יחסי הם הכי פחות סבלו
* הצרפתים באופן יחסי התעלמו מהפעילות הציונות במרוקו
* אחרי מלחמת העולם השניה מגיעים למרוקו שלוחים (נושא מרכזי בקורס) של הציונות מהארץ
* רוב המידע שלנו נשאב מהם בעיקר מהדברים שכתבו על כך
* יגאל כהן ו...הסתובבו במשך שלושה שבועות במרוקו על מנת ללמוד כיצד לפתח את הפיעלות הציונו במרוקו
* העליה ממרוקו לא היתה גדולה עד 1947 עד שהתחילו הבעיות והפוגרמים
* ישנה הערכה שלכל היותר עלו 500-600 יהודים ממרוקו עד 47
* בין 47 ל 49 יש עליה לא-לגאלית, מעריכים ש7% מיהודי המדינה עלו בדרך ובזמן זה –
* דרך אלגיריה משם למרסיי משם למחנה עולים ולארץ
* ישנם כמה שעלו בדרך פרטיזנית כלומר באופן עצמאי
* האם עליה זו נחשבת ציונית? הרי לכאורה הם עלו מתוך פחד לחייהם
* והתשובה שבכל מקרה הם נחשבים ציונים, מה גם שיש לנו עדויות מכתבים שלהם כיצד הם כמהים לארץ, (מתחבר גם למחשבות משיחיות)
* מלך מרוקו התנגד לעזיבה של יהודים רבים, הוא דורש מהיהודים
* הקונגרס הציוני עורר גלים אנטישמיות מצד המוסלמים, ופוגרומים
* הצרפתים מבינים את הבעיה ומנסים למצוא פתרון כיצד להרגיע את הרוחות וכך נולד הפתרון שיוכלו לעזוב רק 600 יהודים בחודש, ובתנאי שהעזיבה תהיה דיסקרטית
* לכך יש כמה תנאים: הפסקת העליה הבלתי-לגאלית, נציגי המחלקה של הסוכנות יבחרו על פי מצב בריאותי, ורמה השכלה (סלקציה בעליה), הוחלט שבקזבלנקה תוקם לשכה לעזרה סוציאלית וזה יהיה הכיסוי לעליה, לשכה זו תעבד עם הממשל הצרפתי, ולאחר האישורים מול הצרפתים יוחלקו אישורי העליה
* לכן הרבה יהודים עברו דרך קזלנקה
* הסוכנות היוהדית, מורשית להקים מחנות מעבר, ושליחים מקבלים יד חופשית לפעול
* כך זה נמשך עד שנת 56,
* הממשל הצרפתי לא נתן דרכון צרפתי אישי אלא קבוצתי
* ידוע לנו שבדרך זו בשנות ה50 הגיעו כ115 אלף יהודים כמחצית מיהודי מרוקו
* הרבה בגלל פוגרמים
* הסוכנות היהודית לא רעתה בעליה זו "עלית הצלה" למרות הפוגרמים הללו כיון שהם ראו זאת כצרה נקדותית ולא כמשהו חמור יותר
* נציין שגם המצב בארץ היה קשה, כלכלית רוויה בעליה, והיה צריכים לתעדף
* יש לנו עדויות על ויכוחים בתוך הסכונות כיצד להתנהל למול המצב
* היה גם בארץ אנשים שראו את המרוקאים כ'לבנטינים' (אוכלוסיה פחותה) – וזה רקע להרבה ויכוחים על אפליה
* סיבה נוספת לעלילה הגדולה היא משבר שהמתרחש בין 54- 56 כאשר מלך מרוקו הוגלה דבר שגרר בעיות כלכליות קשות במדינה
* היתה בשנים אלו תסיסה מוסלמית
* למשל היתה טענה מוסלמית שהיהודים נאמנים לצרפתים, ב56 היה נסיון להקים צבא במרוקו וניסו לגייס את היהודים כאזרחי מרוקו, וזה היווה סיבה נוספת של היהודים שלא רצו להתגייס בכל מחיר
* היתה מחתרת שפעלה בשנות ה50 ו60 – מטרה היתה להגנה עצמית , בסיוע המוסד, נקראה 'המסגרת' – ארגון שנרחיב עליו בהמשך

לוב

* מדינה קטנה מאוד ציונית
* טריפולי ובן-גאזי הערים המרכזיות שבהם פעלה הציונות
* מייחד את יהודי לוב הנקודה שהמתחלה היתה התעניינות גדולה בציונות
* דבר נוסף מיוחד הוא ידיעת השפה העברית שכולם ידעו עברית טובה
* רחל סימון כתבה דוקטרוט על יהודי לוב ועל העברית שלהם
* שנה לפני הקונגרס הציוני הראשון ישנה פניה להרצל, הרצל מצדו מעודד אותם לפעילות צינוית
* בתחילה הפיעלות מצומצת מאוד, ואנחנו עדים לצעירים שפועלים ויוזמים באופן עצמאי
* ישנם עדויות על הצפת חומרים ציונים בקהילות
* אנו עדים למכתב של יעקב תשובה בשנת 1903 לממסד הצינוי לבקשת חומרים להפצה
* גם כאן אנחנו עדים לבקשות לתרומות ואנשי לוב נענים בשמחה
* היתה תוכנית שבה רצו ליישב יהודים בלוב (דומה לרעיון של להתישב באוגדנה)
* הרצל פנה למלך איטליה עם בקשה ליישב יהודים באזור בן-גאזי, כמובן שלא יצא מכך דבר
* ארגון לא ציוני התבצע סקר שבראשו עמד ישראל זגוויל באנגליה שהציע את הרעיון להקמת טריטוריה יהודית לא בהכרח בישראל על מנת להגן על היהודים
* לוב נמצאת תחת שלטון איטלקי החל מ1911 ועד סיום מלחמת העולם השניה, לפני זה היתה תחת שלטון עות'מאני כאשר בתקופה הארוכה הזו היה שלטון של שושלת מראני,
* מרגע שהאיטליקם כבשו את לוב מהעות'מאנים הם מכניסים אירופזציה ללוב לוב עוברת התפתחות תרבותית וכלכלית, עד פרוץ מלחמת העולם השניה כאשר וישי עלה, ועלתה תורת הגזע, ומוסליני החל לשלוט
* מכבי, בן יהודה, הם ארגונים ציונים
* יש אפילו בוקר של חמדה בן יהודה בתו של , על מנת לראות את בתי הספר על שמו
* אלהיו נחיאסי ב1913 בחור צעיר, מארגן תוכנית כיצד להוציא את יהודי לוב מהעוני בעזרת הציונות, הפיעלות שלא כל כך נתמכה והוא מת בגיל צעיר, וכנראה שהוא הניח את התשתיחת לפיעלות ציוניות בקהילה היהודית
* ב1916 הוקמה על ידי נאחסי ארגון ציון' עם 70 חברים, הם היו בקשר הממסד הציוני
* ..
* ..
* אגודת הנשים (המקבילה לויצו)
* אחרי ההתמסדות יש את הפצת העברית, איסוף תרומות, מוקמת תנועת נוער, ראש התנועה רפאל ארביב, הפיעלות מתרחבת ומקמים ארגון ספרוט
* ב1928 יש ניסון להתרחב לעליה לארץץ
* ב1935 מוקם בית הספר על ידי 'בן-יהודה' התחיל עם 20 בנים ובנות, ותוך שנה זינק ל512 תלמידים, נתן לראות כאן את הצמאון לעברית וליהדות ובהמשך אף הגיע ל1200
* 'מכבי' גם מצליח עוסק בהנחת התרבות בעברית צרפתית ואיטלקית , ספורט ועוד
* ב193.. מתחילים להתחוקק חוקים של תורת הגזע בלוב למשל שהיהודים חייבים להגיע לבית ספר גם בשבת
* היהודים מצאו פתרון והגיעו למכבי
* באותו תקופה מתחילה עליה והתיישבו ב
* ב1939 עם השלמת החקיקה של תורת הגזע, הורחקו היהודים מבתי הספר הממשלתים
* בתגובה היהודית מקימים בתי ספר לעצמם ואף מקימים בתי ספר טכני (דבר שלא מצאנו בשום מקם)
* תורת הגזע נאכפת, והפיעילות הצינוית מופסקת, אך מיד עם נצחון הבריטים ושחרור לוב, הגיעו לבן-גאזי חיילים בריטים שהיו בארץ ועזרו ליהודים מבחינה חנוכית, על פי התכוניות לימוד בארץ, ואף קיבלו חומרים מהארץ, וגם עוזרים להם להקים מערך הגנה
* ב1945 היו פרעות של המסולמים והצבור היהודי הבין שהוא צריך לעזוב
* החיילים היהודים עזרו וכ250 יהודים עלו לארץ בשנים אלו
* תנועת החלוץ שהיה קיימת גם בעירק ועוד, פעלה גם פה תחת 'מכבי'
* ..
* ב1943 הבריטים פקדו לסגור את בתי הספר היהודים ולשלוח את לבתי הספר הערבים, וגם אסרו על מורים מישראל ללמד
* היהודים פתחו מכספם בתי ספר משלהם,
* הוקם גם גרעין הכשרה של 50 יהודים לקראת עליה לארץ
* כאשר הבריטים עזבו, היחס התרכך אך עדיין חויבו להיות תחת מערכת המסולמית
* כל זה עד 49 , שאז התחילה ממש העליה
* אשרות עליה – היה מאבק גדול כיצד לחלק את 20 אשרות העליה שהסוכנות נתנה
* החלוץ רצה לחלק רק לחבריו שיעלו כחלוצים, החיילים רצו חלוקה לפי מפתח אחר
* יחסים בין יהודים לערבים ככל שהמצב רע יותר, הציונות ועלה
* בסוף 44 המערכת היחסים בין היודים לערבים התדרדרה מאוד, יש פעילות רבה של המופתי (בתקופה זו ללא תמיכנת נאצית) שמפיץ אנטישמיות ושנאת יהודים
* ב45 יש טבח גדול ביהודי טריפולי , התקפה אכזרית כוללת פגיעה כלכלית, כאן התברר להם שהשלטון הבריטי חלש, וחייבים לעזוב
* בשאלה האם זו עליה מציונות ברור לנו שהיהודים ציפו מהתנועה הצינות שתעזור להם
* הכינו את ילדי לוב להגן בנשק
* בתחילה העליה היתה בלתי-לגאלית, ולאחר קום המדינה הבריטים ניסו לצמצם אך דוקא אז הרצון שלהם לעלות
* ב1949 הבריטים אישרו עליה ליהודים בתנאי שיותרו על האזרחות הלובית (דומה למה שראינו בעירק) – נפתחו בעקבות כך מחנות עולים ליד רומא – היו מלאים ,ברובם ללא רכוש
* האיטלקים בקשו שישראל תוסת את העליוה
* ברוך דודובני שלימים היה ראש מחקלת העליה, שעשה גדולות ונצורות בצפון אפריקה
* הורגש דחף גדול בצורך לעלות את יהודי לוב
* בין 52 ל עלו כ30 אלף יהודי (במשך 3 שנים) ב42 ספינות, רובם צעירים מעט רק 13% מעל גיל 50 – עליה פרודקטיבית
* בשנות ה50 וה60 עזבו את לוב בגלל מלחמת ששת הימים, בגלל שנאה שחשו חלקם הגיעו לאירופה, וחלק לארץ
* מי שהצליח מאוד אלו חברי תנועת המזרחי כנראה בגלל הדתיות שלהם
* אם זאת אנחנו יודעים על פי מחקרו של ישי ארנון ,שהצעביע על כך שיה מחסור בשלילחים

שיעור 8

שיעור 9

נסיים את הדיון על איראן ועבור לתימן

* אנחנו יודעים שב1920 יצאה משלחת מאיראן ללא בקשת מהסוכנות
* השלטון התימני אסר על היהודים לצאת לאיראן והוציא צו מיוחד על התנגודתם של היהודים לארץ
* מטרת היהודים היתה בעיקר לברוח מגיוס לצבא האיראני, והצו יצא כנסיון למנוע את ההשתמטות
* בסה"כ אפשר לומר שהיתה חולשה של התנועה הציונית באראין בעיקר בין השנים 1923 ל 1939
* אפשר לומר שזה קשור גם לשלטון – שמות : אשא השתלט על השלטון "עשה הפיכה" התקופה שלו נמשכה עד 1941 , הוא לא היה אנטי-יהודי אבל היה משופע מאוד מהגרמנים ואימץ את התורה הנאצית, שאומרת שהגרמנים הם האריים
* בשנת 1933 לאחר חבירתו לנאצים ,יחסו ליהודים מורע מאוד
* בסופו של דבר סולק ומת בגלות ב1941 , כאשר הוא סולק הוחלף על ידי בנו ששולט עד עד המהפכה של חומייני ב1979 , יחסו ליהודים היה מעט יותר טוב
* ב1939 הוצא להורג פעיל ציוני ובתגובה הקהילה היהודית הפסיקה לגמרי את הפעילות הציונית
* בזמן מלחמת העולם השניה , הגיעו המון פליטים לאיראן המון ילדים חלקם מוכרים כ'ילדי טהרן' פליטים שהיו במחנות עבודה באירופה
* מנהל המבצע הזה היה שמואל אביגדור ב19.. הצליחו להביא לארץ ישראל, ואנחנו רואים זאת כפעילות צינוית
* בשנות ה40 התחילו להגיע שליחים ציונים, והגילו שכבר רב הנוער נמצא בתנועות נוער ציוניות, שהשלטון לא מנע
* בשנות ה40 יש עליה לישראל בעיקר דרך עירק והודו,
* בשנת 43
* בהמשך עם הקמת מדינת ישראל מגיעים כ7000 ?? יהודים
* אנחנו יודעים שהדחף הגדול לעזוב את איראן היה עניין הגיוס לצבא האיראני
* היתה הערכה בסוכנות היהודים שכעשרת אלפים ילדים איראנים יהודים אמורים להתגייס ועדיף שיביאו לאותם לארץ

תימן

* בתימן היתה אנרגיה משיחית מאוד חזקה בתימן, והיו לא מעט משיחי שקר
* נציין שאנחנו רואים זאת גם בתקופה המדורנית , והנושא הזה גרם לכמה מחקרים בנושא לנסות להבין מאיפה זה מגיע
  + אחד ההסברים הוא שהיהודים לאורך כל השנים ובאופן רציף היהודים חוו יסורים תלאות וגזרות רבות, והמצב המנטלי הזה מחפש תקוה ולכן נשאב למשיחיות
  + טעם נוסף מיערי" קושי השעבוד ועוצם הדיכוי...שיעבוד זה הלהיב את....ומשהתמהמה הגואל מלבא"
  + טענם נוסף, התמימות הדתית אמונה בניסים וקוסמים עד כדי אמונה במאחזי עיניים ורמאים
* גלות בוסא –
* צריך לזכור שמדובר במדינה גדולה ועניה, מוכת מלחמות ושנות בצורת
* עד שנת ....התימן היתה שייכת לאימפרה העות'מאנית, אך בפועל לא הגיעה לשם (רחוק) והיו שליטים מקומיים ששלטון במדינה
* אבל היה כיבוש שני ב1892 ? עד 1917 ? ואז כבר העתומאים מגיעים עם צבא, ומנהיגים שלטון
* זו תקופה שהיה שיפור קל, כי ניתנה מעט פתיחות ושוויון
* ב1905 קם שליט תימן – אימם מחיא – הטיל מצור על העיר צהר - העיר החשובה ביותר – והוא מצליח להקים מדינה
* לבסוף תימן זוכה לעצמאות
* תימן מרתקת מאוד החוקרים – רובם תימנים, הם מאוד אוהבים את ההיסטוריה שלהם
* ר' יוסף קאפח פרסם המון יצירות על יהדות תימן, צריך לדעת ערבית תימנית כדי לחוקר
* לפני העליה של 1881 חיו בתימן ....יהודים
* נציין שהסטטיסקה משתנה בקלות בגלל מגפות
* עלית כנפי נשרים ידוע שהיתה תמותה עצומה במחנות,
* שליחים שהגיעו מתו מרעב ומחלות
* היתה תמותה גדולה של ילדים
* אולי זה קשור לסיפור של ילדי תימן, שהיה מיתוס שילדי תימנים יש להם נטיה למות
* יש תאורים על רעב עצום, איך תימן מנותקת ממקורות המזון, והיו גם המון מקרים שכאשר כבר הגיע מזון מכריחים אותם להאתסלם על מנת לקבל אוכל
* רק חמישה עשר אחוז מיהודי תימן חיו בערים הגדולות
* חלק גדול מהיהודים חיו תחת חסות שבטית, הם משועבדים לשבט, עבודות , מיסים, חיתון, מעבר דירה הם דברים שהם היו חייבים אישור מהשבט
* וההסכם היה שאם יקרה משהו ליהודי, אז השבט ידאג לנקמת דם
* אנחנו ידועים שלאחר הכיבוש העות'מאני השני יש ניצנים של השכלה שמתפתחת בקהילה היהודית
* יש גם מגמה של לברוח מתימן ולעלות לארץ
* בערים היהודים חיו בתוף שכונה מוקפת חומה, מתוך רצון להגנה והפרדה מהערבים
* היהודים היו מאוד דתיים, המון סממנים חיצונים של פאות זקן, נשים בצניעות, היתה פוליגומיה זה היה נפוץ
* רובם עבדו כאומנים, סנדלנרות, פחחות, צורפות , וכד'
* אפילו הרבנים עבדו – רב לא קיבל משכורת -מלבד הוראת התורה היה עובדת למחייתו
* התאסלמות – היתה גם תופעה של תינקות יהודים שאוסלמו בכח
* היה חוק שאם ילד/ה התייתם מאבא מאסלמים אותה
* החוק הזה מאוד הטריד את היהודים, והם היו מבריחים את התניקות לערים לעדן למשל , ומחביאים אותם בתוך המשפחות שם
* ויש לנו תאורים מזעזים על התאסלמות בכח של ילדים יהודים, וששמים אותם בכלא ועוד
* מלבד תנאי ההשפלה היה גם מס גלגלת – תשלום על כל גבר מגיל 8 בשביל בטחון אישי
* בתימן – היתה גזרת המקמצים – בה הוכחרו היהודים לנקות את בתי השימוש והפגרים ברחבות – גזרה מאוד משפיה (היתה גם לתקופה בתימן) – החזיקה עד קום המדינה
* משיחי שקר :
  + הראשון – מארי (רב) שוקר כוחייל הראשון – פעל בין 1860 ל1863 - שמו האמיתי יהודה בן שלום.
  + נולד מעמד נמוך בצנע, עבד בסנדרלנות ותיקנוי דלים
  + בזמנו הפנוי למד קבלה – זהר, דבר נפוץ בקרב יהודי תימן
  + ב1859 היו הרבה תהפכות פוליטיות , והיתה צפיה משיחית מאוד חזקה
  + הוא אמר שהוא שליח של המשיח , בתור המשיח טען שהוא צריך להתנזר וגרש את אשתו
  + חי בסגפנות, ודרש רבות על כך שהיהודים צריך לחזור בתשובה
  + התגורר לבדו על הר ליד כפר בין גובייר
  + בשלב כלשהו הכריז על עצמו שהוא המשיח, רשם על ידיו סימסאות משיחיות, ופסוקים מהתנך והיה משלב את שמו בפסוק
  + יהודי תימן האמינו לכך, הרב אברם קורח, כתב ספר על היסורית תימן, כתב שיהודים תימן הושפעו מכיון שלא לקח מהם כסף לא תרומות, ולא דבר
  + הטענה היא שרב יהודי תימן הלכו אחריו
  + יעקב ספיר הזהיר שהוא משיח שקר
  + בסוף 1863 נרצח ע"י ערבים מקומיים כנראה בעקבות הוראת השליט
  + שוקר חי השני – טען שהוא בעצם שוקר חי הראשון שקם לתחילה
  + פעל בין 1868 ל 1875 - כדי להוכיח שהוא הראשון, התחתן עם גרושתו של הראשון
  + הוא סחף אחריו יהודים רבים וגם ערבים,
  + עובר בין כפר לכפר, ולא מסתייע בעוזרים
  + כותב כמה אגרות ושולח אותם לכל מיני קהילות יהודיות
  + בהם מבשר שהוא משיח ומבקש מהם לחזור מהם בתשובה
  + הוא דרש מס מעשר, הוא הורה לצבור לקרוא את הזהר, וטען שהמס שישלמו לו יבטל את חבלי המשיח
  + אנחנו מוצאים שרבים מהיהודים כתבו לו שירים
  + לממול הערבים הציג את עצמו כשליח של המשיח מול היהודים כממש משיח
  + יעקב ספיר הזהיר גם כאן שהוא משיח שקר
  + ההתראות הללו הכניסו אותו לקשיים כלכלים לבסוף וחי בדדיות עד סוף חייו
  + השלישי - יוסף עבדאללה – טען שהוא מבשרו של משיח, מרפא, מחלק קמעות, עיוורים ועקרות , עושה תשובה, גורש לאינטסבול, והצליח לחזור
  + אנחנו מוצאים עדות לזה אצל שלום שבאזי שכתוב המון שירים על כמיהה לגאולה
* הרב חיים חבשוש – התריע גם על משיחי שקר
* משפחה זו היתה משכילה ויחסית עשירה הוא התלווה ליוסף הלוי ב18870 - והוא כותב ספר על יהדות תימן , ומתאר את תימן כיולדת משיחים
* שוקר השני לאחר האיגרת של יעקב ספיר חושש שרבני ירושלים ישתכנעו, וכותב אגרת מלאת התרפסות על מנת לשכנע אותם
* בהמשך גם שולח לרב בצפת
* החילוניות לא נוגעת ביהודי תימן לפחות עד העליה לארץ
* מעט השכלה נכנסת
* יהודי תימן הגיעו לארץ ב48 , כפי שהיו במאה ה12 - עם הפאות, עם הלבוש עם המנהגים
* חברת 'כל ישראל חברים' רצתה לפתוח בית ספר צרפתי והקהילה לא רצתה
* התנועה הציונית בראשיתה לא ראתה בתימן כיעד ציוני, ולא סימנה אותם כקהילה בסיכון, כי המצב היה קשה אבל זה היה תמיד ולא יוצא דופן
* בנוסף התנועה הציונית המובססת על חילון הקהילה התימנית לא היתה מעונינית
* כאן מגיעה העליה החשובה 1881 "אעלה בתמר" – כמו מאות מיהודי תימן מצנעא – מרכז רוחני בתימן (צנעני מצענא, דמארי – מדמאר)
* קדומת בכמה חידושים לעליית הבילויים מאוקראינה (שמקימים את חדרה רשל"צ)
* ומפתיע הדבר שסביב הבילויים נוצר מיתוס ונכתב רבות, ועל אעלה לא נכתב כמעט דבר
* הם מתיישיבים בעיקר בירשולים, בכפר השילוח שמעבקות מאורעות בשנות ה20 וה30 ברחו
* חלקם קונים נכסים
* יודע לנו שהתימנים הגיעו עם המון ספרים, הם שלטון היטב בקריאה בתורה, בגמרא ,בהלכה
* היה נהוג רבות אצל התימנים להעתיק כתבים עקב מחסור בספרים, ולכן מצאנו כתבי יד רבים ששימרו נוסחים עתיקים מאוד
* התימנים בתמימותם מכרו את כתבי היד הללו בפרוטות
* היו ראשי שבטים שלא איפשרו ליהודים שתחת חסותם לעלות
* שלטנוות תימן לא רצו שהיהודים יעזבו בגלל שהם אנשי מלאכה שיחסרו לתימן
* לכן היהודים שרצו לעלות שלמו על מנת לעלות בנוסף למיסי שהיו צריכים לשלם בדרך
* העלה השניה של התימנים, יוצאים תימנים רבים בקבוצות
* העליה מאהבת הארץ משיחיות, ניתן ליחס זאת גם לחוסר שביעות הרצון מהשלטון ומהרעב
* רובם מתיישבים במשובות רחובות, גדרה, פתח תקוה
* כאן התנועה הציונית מבינה שהתימנים מתאימים לעבודה חקלאית , הם נכונים לעבודה קשה.
* ושמואל יבניאלי נשלח לגייס יהודים מתימן,
* בתקופה זו בארץ יהודים רבים שכרו פאלחים ערבים שיעשו את העבודה החקלאית
* הוא נסע 1911 מעאדן לצנא והגיע עם מקום שנקרא עמרם
* וגם ב1922 מאדן מזרחה עד קהילת חאבן
* בתקופה זו התימנים ידעו פחות או יותר מה קורה בארץ

מרוקו

* חלק גדול מהעליה של יהודי מרוקו היתה עליה בלתי-לגלית
* אנחנו יודעים שבין 47-49 מעל
* מי שמעבר את העולם הוא המוסד לעליה ב' , המוסד שהתעסק בעליה בלתי לגאלית דרך מרסיי
* טעמי העליה:
  + ציונית, ישנן עודיות למכתבים, וכתבים שכמהים לעלות לארץ
  + הסכנה: בצל הסכנה יהודים רבים רצו לברוח
* בארץ 3000 חודש נמלטים ממרוקו, לבסוף היתה החלטה שיותרו 600 יהודים בחודש באופן חוקי
* בפועל לא היה אפשר לקיים את ההסכם הזה ואנחנו יודעים שהיא הרבה יותר
* העליה בעיקרה היתה בין 49 ל56 מעל 115 אלף עולים מכל רחבי מרוקו, זה היתה תקופה שהיה חשש גדול ב54 ו55 היו ארועים בהם נפגו יהודים, ועל פי הסכם זואן גרשוני עלו רבים
* המוסד לעליה לא ראה את העליה של יהודי מרוקו כדחופה עקב סכנת חיים לכן לקח הרבה זמן לעלות, היתה התבלטות גדולה מה עושים החיסונים
* חיסול הכפרים היהודים – היהודים שחיו בכפרים היו בסכנה הגדולה ביותר, ולכן תהו אם לתעדף אותם עקב הסיכונים
* דילמות מסוג זו פתוחות בפני החוקרים שיש להם לא מעט מידע וחומר לנתח זאת
* בארץ היו לא מעט דיונים על עליית יהודי צפון אפריקה הם כינו אותם כלבנטים, ויהודי מרוקו נחשבו כנחשלים ביותר, וזה הבסיס לתחושת הקיפוח שיהודי מרוקו חשים בחברה הישראלי
* בין 54 ל56 (על פי ירון צור)
  + משבר במרוקו והסולטן הוגלה על ידי הצרפתים
  + הסתיימה הבניה של הבסיסים האמרקאים, והרבה יותר יהודים שעבדו בבניה נמצא חסרי עבודה
  + אוגוסט 54 ציינו את יום השנה החמישי להגלית מוחמד החמישי דבר שעורר תסיסה לאומית חזקה נגד הצרפתים והיהודים
  + ...
  + חרם נגד סוחרים ועובדים יהודים
  + גברה מאוד הלאומנות הערבית, וגרמו לפרעות ביהודים
  + דצמבר 56 ניסיון הקמת צבא מרוקו, והיהודים חוששים שיחייבו להתגייס לצבא המרוקני
* המחתרות במרוקו – שעסקו בעליה חשאית,
* ארגון ה'מסגרת' – בהעלאת יהודים והגנה עצמית בעבור היהודים, עבדו עם המוסד הישראלי
* בקיץ סגר מלך מרוקו את גבולות מרוקו, הוא נפגע באופן אישי מרצון היהודים לעזוב, במיוחד לאחר שלטענתו הוא נתן שוויון זכויות – דבר שלא באמת קרה בשטח .
* יש הטוענים שסיבת האסור היא פעולת הליגה הערבית, והטענה היתה שלא יתכן שיהודי מרוקו יעלו לישראל וישפכו דם ערבי (שנים 54 עד 6)
* היו לא מעט מוסדות שעסקו בהעלאת יהודי מרוקו -המוסד , קהילת מרוקו , הג'וינט, ואיאס
* מרוקו סרבה לקיים קשר ישיר מול ישראל בנושא עליה, ולכן כל הנושא עבר דרך הקונגרס הציני וממשלת ישראל נתנה את השרביט לקונגרס
* אסון ספינת אגוז – שנסעה 12 פעמים מחוף במרוקו לגיברלטר, ובפעם ה12 הספינה טבעה על כל נוסעיה על הספינה היו כחמישים איש כולל זוג שחותן ערב לפני.
* לאחר האסון תנועת ה'מסגרת' פרסמה הודעה שהיא קוראת ליציאה חופשית של יהודים ממרוקו, ניסו לעשות מבצע בזק, בתגובה השלטונות תפסו חברי מחתרת עונו והרגו אותם
* זה גרם להתעוררות הממשלה בישראל, ונחתם הסכם שעל כל אדם ישולם 50 דולר, בשביל להעלות אותם
* כך הועלו 80 אלף יהודים, הבעיה היתה שצריך היה להצהיר שהיעד הוא לא ישראל
* בשביל להעלות היה צריך לעשות סקר בשביל לבדוק בכפרים מי רוצה להעלות
* נתונים: בדפים
* נושא קליטת העליה בארץ, יש הרואים את נושא הסלקציה כפגיעה באתוס הציוני כיון שזה סותר את העקרון שכל יהודי שרוצו לעלות ולהיות חלק צריך לתת לו, ואנחנו רואים שהשאלה הזו עדיין עולה ומתעסקים בה המון במחקר (אבי פיקר) לעומת נושא המעבורות שדי התקבל כצורך, וירד מסדר היום.
* נקודות חשובות בנושא:
  + מדינה צעירה דלת אמצעים
  + מעט בתי חולים
  + אלתור פתרונות, חיפשו את מי שבחוד החנית של הסכנה
  + צורך לתעדף: ניצולי שואה מאירופה החרבה, יהודי תימן, קפריסין , ועוד..
  + פ
* לרוב יהודי מרוקו לכשהיגעו שוכנו בבתים ערבים ישנים בירושלים, בצפת, בבאר שבע ועוד
* זה לא הספיק אפילו לשליש, ולכן שוכנו במחנות מעבר כמו ביסיסם בריטים ישנים, מחנות שהוקמו בן לילה ועוד ומשם שוגרו למקומות קבע - למעבורות
* במחנות היו 1200 איש, לאחר שעברו בדיקות רפואיות (סיפור התזת ה)
* המעבורות – צריפים שהוקמו בין לילה , וכך הוקמה
* בסוף 50 היו בערך 133 אלף יהודים
* היו מעט יהודים מאירופה שם במעבורת, אבל רובם היו מצפון אפריקה ואסיה
* חלק מהמעבורות הפכו לעיירות קבע קרית שמונה, ירוחם, ועוד, וחלק נסגרו
* הסטראוטיפים: חיכוכים בין הישוב הישן לאנשי המעבורות, חיכוכים תרבותיים בתוך המעבורות ,
* סטראופטים שנתספו אז – גנבים על רומנים, סבונים על נצולי שואה, אבל מי שספג הכי הרבה מכך הם יהודי מרוקו שנתפסו כנחלשים, כסוג ב' וכד'
* זה כל כך תפס עד כדי שהיה חשש אמיתי שיהודים יחזרו למרוקו ויוציאו את "דבת הארץ", ואכן יש עדויות על אנשים שחסרו למרוקו
* תיוגים רבים היו מאוד שלילים החד ביותר בהם היה של אריה גלביום: שכתב זוהי עלית גזע...לפנינו עם פרמטיבי, דומים לכושים וברברים,
* הוא זוכה להרבה תגובת גנאי, הבעיה היא שגם אצל המגינים נשמעת התנשאות מעוד גדולה על הקהילה המרוקאית
* אחד מאותם אנשים ביקורתיים הוא אפרים קישון (הונגרי) שכתב את סאלח שבתי כבקורת חדה על הממסד
* לפני שנתיים פורסמה סידרה 'סאלח פה זה ארץ ישראל' שסוקרת את העליה של יהודי צפון אפריקה
* אבי פיקר
* באותוה תקופה בארץ המצב לא קל, מצב בטיחוני קשה, תקופת הצנע, קברינטי הממשלה, ראשי הסוכנות, הממסד בכללי לוקח בחשבון שכרגע חשוב יותר בנין הארץ מויסות עליה, ובאופן כללי העדיפו את בנין הארץ, ולכן הוחלטה מדיניות הסלקציה
* ירון צור, יש שתי גישות המשלבת והמסתייגת
* המשלבת – עליה גדולה בלתי מבוקרת ללא סלקציה
* מסתייגת – מתעדפים אנשים בריאים, צעירים. כלומר אנשים שלא יהיו נטל על רווחת המדינה שכמעט קרסה
* צפיפות רבה במעבורת גם גרמה למסתייגת
* בין 52 ל53 העליה ממרוקו כמעט נעצרת לחלוטין
* הסלקציה גרמה לעצירה כמעט מוחלטת של העליה
* והיתה קריאה לבטל את הסלקציה
* ב54 חזרה העליה, התעוררה גם עקב הסכנה שחשו יהודי מרוקו בשנים אלו
* עמדת בן-גוריון: הם קבעו שתי גישות של קליטה, בן גוריון תמיד שאל: כמה אפשר לקלוט?
* נבון: לעומתו היה בעד סלקציה בעלייה
* מתח דומה סביב השאלה מה עדיף עליה או בנין הארץ?
* נושא נוסף – שהדימוי אותו קיבלו יהודי מרוקו, הוא תוצאה של הקלונליאזם הצרפתי במרוקו הצרפתים התנשאו על הערבים והיהודים המרוקאים
* והטענה היא שהלך רוח זה חלחל לארץ לסלקציה על החולים
* החל מ54 הפסיקו למעשה את הסלקציה אבל העולים היו צריכים לחכות הרבה יותר זמן, קבעו מדינות חדשה "מהאונייה לכפר", כלומר להפסיק את תחנות הביינים וישר מהאונייה יוליכו אותם למגורי קבע- ברובם אזורים חקלאים
* מי שלא עמד בקרטיריונים לכך היה צריך לחכות יותר
* לקראת עצמות מרוקו הלחץ עלה, וניסו לגייס את תרומות בשביל להאיץ את התהליך
* מיהודי אמריקה לא הצליחו לגייס, וזו היתה תקופת בחירות ולכן לא הצליחו לגייס מיסים נוספים, ומיד לאחר הבחירות הוקדש הכסף לקניית נשק מחשש למלחמה שהתפתח
* לכן הוחלט לפתוח מחדש את המעבורות, וככל שעצמאות מרוקו מתקרבת יש יותר עליה בלתי לגאלית
* נחזור לנושא הגזענות
* ראשית ברור שהתדמית משקרת, ושנית המון יהודים ממרוקו מקבלים מלגות ללמוד בסורבון
* אבישי בן חיים: טוען שהקיפוח עדיין קיים והוא עוסק בזה גם כיום

ציונות והשכלה בארצות האיסלאם

* עוסקים רבות ביחסם של יהודי אצרות האסלאם להשכלה למול יחסם של יוצאי אירופה
* ירון הראל כתב על היחס של רבני הקהילות בארצות האילסאם בשלהי המאה19 תחילת המאה ה20 , הוא מראה שבארצות האלסאם בניגוד לארצות אירופה היה רצון אמיתי להשתלב עד כדי ויתור על אורח חיים יהודי, ובארצות האסלאם לא היה צורך להקריב בשביל להשתלב, תמיד היה אפשר ביחד וגם כשהיה ניתן מעטים מאוד רצו זאת . באירופה מי שרצה להשתלב היה צריך לותר על דברים
* ירון הראל מראה המון דוגמאות של סובלנות , רוב הרבנים מכירים את אירופה רובם היו שדרים, מכירים את 'חברת כל ישראל חברים',
* היו רבנים שחשבו שהיהודים עוזבים את הדת אל בגלל הרצון להשכלה, אלא בגלל הרצון לשוויון זכויות
* נושא השפות הרבנים הבינו שהשכלה נחוצה לצורך פרנסה
* הרבנים גם רוכשים השכלה בצורה עצמאית, וקיימת גם השפעת העיתונות שיש עיתונים בעברית , לדינו, צרפתית,
* בהם יש מאמרים רבים , חידות, תשחצים ועוד
* למרות הגישה הליברלית לא היתה תנועת השכלה רחבה, בניגוד למתרחש באירופה

שיעור 11

אפגינסטן

* היה באפנגיסטן גל נגד הבריטים דבר שהשפיע על היהודים שנתפסו תמיד כתומכי קלוניאליזם
* 1973 הקהילה היהודית מאוד הצטמקה
* יודעים שבסוף המאה 19 הרבה יהודים ברחו מאיראן לאפגינסטן
* נראה שבמבחינת יהודי אפגניסטן עליה לישראל היתה פתרון לסכנה הגדולה שהיו בהם
* הקהילה באפגינסטן חיה בנתוק לא קם שום מוסד ציוני, משה מונטיפיורי שחיפש קשרים עם מדינות בחול לא דיבר עם יהודי אפנגסטין, כל ישראל חברים לא הקימו שם בתי ספר,
* במשך המאה 19 ביקרו ארבעה שדרים (שלוחי דרבנן) לעומת זאת באריאן 18 , אפשר ללמוד מכאן כמקום חסר תוחלת, ולא שווה את המאמץ לנסות להגיע אליהם בשביל כסף
* אנחנו יודעים שלפני הקונגרס הציוני היתה עליה של מעט זקנים
* היתה תמותה גדולה של ילדים
* הסחר של היהודים נגפע בעקופת המהפכה הבולשיביקת ב1917
* כמו כן השתלטות המסחר ההודי פגעה ביהודים
* מכל מיני סקרים שנערכו בשנות ה30 (של המאה ה20) חיו כ4-5 אלפים של יהודים
* ורטל פישל היסטוריון הסתובב בקהילות , דיווח על 4000 יהודים ב1937 , ישנם גם דיווחים אחרים
* עליות לארץ: לא היתה ציונות פעילה ,אבל היו עליות
* בסוף המאה ה19 היתה עליה שאנשיה התחברו עם חברי קהילת משהד, והתחברו גם ליהודים מבוכרה ,התגוררו בשכונת הבוכרים בירושלים
* היו עולים גם יהודים שהתיישבו בערים הקודש צפת טבריה, אך מדובר במאות בודדות
* עד 1948 , בגלל המצוקות עלה המספר ל2200 , כאשר קבוצה גדולה בשנות ה30 (32-38 ) עקב הפעילות האנטישמית -נאצית
* בארץ למרות שמדובר בקבוצה די קטנה, היתה מאוד פעילה , ושותפה גדולה במחתרות
* יעקב רז לוחם אצל , שנתפס עונה והתאבד בכלא, סיפורו הונצח על ידי אורי צבי גרינברג
* מלבד עליה יש מעט שירים, אין הרבה כי השפה שלהם מיוחדת,
* ישנה משוררת זלפה בקשי (הערה: זלפה ובלהה מאוד נפוץ אצל יהודי אפגניסטן ובוכרה) שעלתה פעמים לירושלים , כתבה בשיריה ש"היא רוצה לעוף לירושלים" מספרת שבני קהילתה פזורים ובזויים בקהילותיהם..." (שירי גאולה)
* כל באופן כללי ניתן לומר שהציונות באפגינסטן היא משיחית
* בקשי לא ידעה הרבה על הרצל והציונות
* ראבון קשטני יוצא אפגינסטן יליד הרט, טוען שדמות הרצל אצל יהודי אפגניסטן שונה מאצל שאר היהודים, שתפסו אותו במובן משיחי (ולא פוליטקאי)
* ...
* סלקציה בעליה שהופעלה מ1950 , ויהודי אפגינסטן נחשבו כעליה בסכנה, ולכן הועלו מיד 4000
* נשארו בעיקר עשירים, בעיקר מסחר בשטיחים, בסוף 79 היתה פלישה סובייטית וגם המעט היהודים שנותרו היגרו למקומות אחרות
* אנחנו ידועים שהקהילה האפגנית היתה מאוד שמרנית, סגורה, משיחית ובעיקר אין בה פעילות ציונית

בוכרה – יהודות אסיה התיכונה

* שמה נגזר מהעיר בוכרה
* מדובר בקהילה יהודית שלא היתה תחת שלטון אחד
* למשל האזור של העיר בוכרה היה לרוב שלטון מוסלמי, ולעיתים שלטון רוסי בתחילת המ19
* המשותף ליהודים בבוכרה ,זו השפה פרסית עם ניב בוכרי
* קיום לרוב הקהילות נמצאות חת אוזבקיסטן שאמנם מוסלמית אך בקשרים טובים עם מדינת ישראל
* יהודי בוכרה הם יהודים שרובם הגיעו מפרס במהלך הדורות
* ישנה טענה שגינגס חאן הביא עימו יהודים אומנים מחלב שבסורה כאשר כבש את האזור
* יהודי בוכרה נחשבו למסורתיים אבל ההכרות שלהם עם ההלכה היתה מאוד בעייתית שנבעה בעיקר בגלל מהניתוק שלהם, והמרחק ממרכז רוחני גודל, ולכן גם אנחנו מוצאים הרבה מנהגים מקומיים (מוסלמים בעיקר)
* בסוף המאה ה18 מגיע שדר ששמו ?יוסף ממן? הגיע מטעם קהילה בטבריה
* כאשר נתקל בבורות של קהילת בוכרה, עד כדי חוסר ידיעה של תפילות וסידור, התחיל ללמד אותם , כתב להם סידור, תיקן להם תקנות, והקהילה לא נתנה לו ללכת, שם הוא נשא אישה שניה וכיום אנחנו מחשיבים אותם כ'ספרדים' , בגלל שהם קיבלו את רב ההלכות שהוא פסק להם
* ידוע שבהמשך הגיעו המון שדרים לקהילה הבוכרית, והגיעו אליהם המון רבנים שקבלו כספים רבים,
* נפתח בית מדרש שלמדו בו בעברית
* יהודי אסיה התיכונה -בוכרה נרדפו כתושבי חסות, מס גלגלת, התאסלמות בכח, וכד'
* שיפור קל במעמדם מתרחש כאשר הקיסר הסוייבטי כובש את האזור
* ובאופן אוטומטי ישנה השפעה סובייטית על האמירות המוסלמית שהקלה גם על תושבי האמירות
* למשל נתן להם לשפץ את בית הכנסת
* עד מלחמת העולם הראשונה, ישנה רגיעה וזו תקופה טובה ליהודי בוכרה, עד כדי התעזרות של חלקם
* באותו תקופה התיישבו יהודי בערים ס..,קנקט,
* ב1838 חיו בסמקרט כ?4000? יהודים
* ר אברהם חיים גאון, חתונו של העשיר ביהודי בוכרה 'פנחס הקטן' ,שלמד המון קבלה ורצה ללמוד גם חסידות, אמנם זזה מפתיע , אך בשנות ה40 נפגש עם הצמח צדק ברוסיה ולומד את תורתו
* וכאשר חוזר לקהילתו פותח בית מדרש ובכך מחדיר את המושגים הללו.
* שלמה מסייפוף , כתב המון כתבי יד של קבלה שכים נמצאים באוניסרטת בר-אילן
* אנחנו יודעים שיש קשר הדוק בין קבלה למשיחיות, ולכן ניתן להצביע על ציונית משיחית בקרב יהודי בוכרה
* כאשר הקימו את שכונת רחובות (=הבוכרים),
* היה נפוץ השם משיח, דבר המעיד על המשיחיות בקהילה
* ב39 התחילו גם הרוסים לחוקק חוקים נגד יהודים, הם הבחינו בין יהודים שהגיעו לפני הכיבוש הסובייטי או אחרי, הסיבה לכך שהיהודים בבת אחת התעשרו מאוד, ואף החצינו זו, וזה גרם לאנטישמיות בבוכרה
* היו כמה מאות יהודים שהרוסים גרשו אותם מתורכיסטן לבוכרה (המוסלמית) , היהודים התנגדו לכך והמשיכו בעסקיהם
* הכסף הרב הקל גם על העליה, ואכן יהודים רבים עלו, אך המשיכו לנהל את עסקיהם שבבוכרה
* היהודים למרות שהם פחות מחמישית באולכוסיה שולטים לגמרי בתעשיית הטקסטיל
* עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה עלו כ1500 יהודים מבכורה
* בכספם הם נותנים המון ומקימים מוסדות, ובונים לעצמם את השכונה,
* עיקר יהודי בוכרה חיו בירושלים, בשכונת רחובות ניתן חינוך עברי בתלמודי התורה
* הגיעו לארץ בוכרים שעסקו בהדפסת ספרים מתורגמים ולשלוח אותם ליהודי בוכרה, ספר יוחד 'אהבת ציון' של אברהם מאפו ,סופר מיהודי ההשכלה, בספרים שלו יש הרבה סיפורים ותאורים שלו ציון, ויהודי בוכרה תפסו אותו כמעט כספר קדוש
* בשלב כלשהו המפהכפה הקומניטסית
* נאסרה עליהם פעילות ציונות, דבר שעצר את
* יהודים רבים נמלטו לאמירות המוסלמית מפני הקומוניסטים
* ההשפעות של הקומנוסטים היתה חזקה, שרצתה להעלים כל סממן יהודי בתי כנסות נסגרו, נאסר הכתוב היהודי והחלף בכתב לטיני
* ישנם עדיות על קשר חשאי שהתקיים עם קהילת חב"ד
* החלוץ גם פעלה
* היתה פניה לתנועה הציונית של הקהילה הבוכרית שבקשו לעבד אדמות בארץ
* הרב עמנואל פנסחוב, עבר לבנימינה הקים שם משק חקלאי, מ
* מ1929 מתחילה בריחה המונית, בתקופה זו סטאלין השתגעה בתוספת מצב כלכלי קשה
* היו גם המון מגפות, בבית הקברות בסמרקן ישנן הרבה מצבות חלקות, של יהודים שנמצאו ברחובות מתים מרעב, ללא אפשרות לזהותם מלבד היותם יהודים
* ?עד שקיבלו רשויונת עליה פרנסו אותם?
* הסוכונת היהודית לא ראתה אותם כיהודים בסכנה ביחס לכמות הסורפקטים ועד היום יש תלונות על כך
* בשלב כלשהו עיאק סגרה את גבולותיה
* חלק מהפליטים עוברים דרך הודו, ווחלק נשאירם עד סוף מלחמת עלם השנה
* בתקופת המנדט כל יהודי בוכרה שמגעים מפתחים את אזור תל-אביב, יסד בתי כנסת, היה חלק פעיל מבני-עקיבא, הנוער הועבודו הלומד
* 1948 חיו בארץ כ6000 יהודים מבוכרה, עמנואלי היה חלק פעיל מהקונגסים הציונים בין 35-39 וייצג את יהודי בוכרה ואפגניסטן
* בהמשך יהודי בוכרה היא תחת 'מסך הברזל',

סיכום – שיעור אחרון

* כל הנושא של ציונות מודרנית נחקר ויש דעות שונות

קווים לתולדות הציונות בעיאק עד לעליה לארץ