DOC 2390

**השתלשלות ענין החולה אחרי החלטת מועצתהבטחון**

להסברת השתלשלות העניינים לאחר קבלת החלטה מועצת הבטחון בענין הסכסוך עם סוריה מ-18 במאי 1951, יש לציין-קודם כל את האיחור שחל במסירת הנוסח המלא של ההחלטה לידיעתה-הרשמית של הממשלה. מקובל אצלנו כי אין אנו רואים את עצמנו חייבים בנקיטת עמדה כלפי החלטה של מועצת הבטחון.עד שתגיע ההחלטה לידינו בצנורות רשמיים. אין הממשלה יכולה לקבל לתשומת לבה החלטה כזו - ולפעול לגבי דידה אך ורק על יסוד שמיעת תוכנה ברדיו או קריאת סיכומה בעתונות הנוהג במקרים הקודמים היה כי מזכיר מועצת הבטחון או מזכירות או"ם המציאה לנו תמיד את הנוסח המלא של ההחלטהבמברק ישיר שלוח מני יורק רק למשרד החוץ בקריה. הפעם חלפו ימים אחדים מבלי שנקבל מברק כזה.

2. אמנם מיד עם התפרסם תוכן ההחלטה בעתונות ראיתי צורך להגיב עליה בהודעה קצרה,.שכללה, שחי נקודות גנוי ההכרעה של מועצת הבטחון כצעד של פייסנות והכרזה על החלטתנו הנחרצת להביא

את מפעל ייבוש החולה לידי גמר על אף כל המכשולים. לעומת זה לא ראיתיכל אפשרות להביא את הענין לישיבת הממשלה ,על מנת שתוכל להחליט על-קו פעולתנו כל עוד לא היה בידי הנוסח המוסמך. ממילא נמשכה בינתים העבודה באזור המפורז והיא התנהלה דוקא באחת החלקות הערביות ששימשו נקודת מוקד במחלוקת. ככל שעבר יום נוסף נעשה מצבנו פחות נוח,הסורים-מחו כלפי מועצת הבטחון׳ על כי אנו ממרים את פיה. בעתונוח נתקבל הרושם כאילו גמרנו אומר להתעלם מההחלטה ולהמשיך בעבודה ללא הפסקה ויהי מה, אמנם בהודעה שפירסמתי לא נאמר- כי בשום פנים לא נפסיק את העבודה וכל קורא נבון יכול היה לרדת על נקלה לסוף כונחם של של הדברים אבל נוכח העובדה של אי הפסקת העבודה למעשה, קבלה גם הודעתיבעיני הצבור אופי יותר תוקפני וקיצוני מכפי שהיה מכוון

3, במשךהזמן התברר מה קרה, מזכירות מועצת הבטחון מסרה טופס של ההחלטה למשלחתנו ומשום מה היתה סבורה כי בזה יצאה ידי חובת מסירתה לממשלה ישראל. לעומת זה, המשלחת, בהשענה על הנוהג הקודם. הניחה בצדק כי המזכירות הריצה לנו מברק ישיר וכי הטופס-שנמסר לה מכוון לידיעתה בלבד מבלי שתהא חייבת להעבירו לקריה. רק כאשר הברקנו למשלחת כי עדיין, לא קבלנו את נוסח ההחלטה וכל עוד לא נקבלנו לא נוכל להחליט על.תגובתנו הגיענו סוף סוף הנוסח המלא, במברק ארוך,

4. משראיתי כי חל איחור במסירת ההחלטה לידיעתנו בקשתי לנצל את השהות שנתנה לשם שיחה עם ריילי לפני קבלת ההחלטה הסופית על ידי הממשלה. הזמנתיו אלי והפגישה נתקיימה ביום ב' 21 במאי, בלשכת ראש הממשלה־ בירשלים. השתתף-בה שילוח. הסברתי לריילי כי ההחלטה טרם הגיעתני, רשמית ואף הוא התאונן כי סרם קבל את הנוסח האחרון, אמנם הייתה בידו טיוטת ההחלטה שהיתה קיימת ועומדת ביום שיצא את ניו יורק אבל הוא לא היה בטוח כי לא חלו בה שינויים ותיקונים לפני ההצבעה. אמרתיכי אף על פי שאין לפינינו הנוסך המוסמךהרי אין ספק לגביתוכן ההחלטהולכן הנני מוכן למסור לואת ההמלצה שיש בדעתילהביא לפני הממשלה לאישור.בדעתי להציע כי העבודה תופסק בחלקות

שיש לערבים זכויות בעלים עליהן אבל תימשך ללא הפסק בחלקים האחרים של האזור המפורז. הסברתי כי אף על פי שבהחלטה מדובר על הפסקה זמנית של כל העבודה באזור המפורז, הר י לאמיתו של דבר שורש הסכסוך נעוץ אך ורק באותן החלקות, וממהלך הדיון במועצה ברור כי אלמלא הן לא היתהמופנית אלינו כל"דרישה על הפסקה.הסתמכתי גם על דברי הסבר של הנציג הבריטי ג'ב שנאמרו ב שם כל בעלי ההצעה. ריילי הביע את הסכמתו לקו פעולה זה אבל הוסיףכי להצעה זו – איני זוכראם הספקתי לתת ביטוי לאי רצוני בפה מלאאו רק בהבעת פנים- וריילי מיהר לותר ושאל אם נוכל להפסיק את

הפסקה כה קצרה לא יהיה כל קושי יען ממילא יהיה צורך להעתיק את המכונות ממקום למקום וריילי הסתפק בזה ואמר כי הוא יגש מיד למשא ומתן עם בעלי החלקות על מנת לברר את אפשרות סיפוק תביעותיהם; בדעתו להקציב מועד של שבועים לכך ולא לסחוב את הענין. ריילי עורר באותה שיחה את שאלת החזרת הערבים משעב (אנשי אכראד אלבקארה ואכראד אל-ע'נאמה שהוצאו בתחילת הסכסוך מהאזור המפורז והועברו מערבה) אבל נדברנו כי על כך יהיה עוד בירור לחוד לבסוף רשמתי על פיסת ניר את סיכום שיחתנו בשאלת הפסקת העבודה לאמור

מתוך התחשבות בהחלטת מועצת הבטחון מסכימה ממשלת ישראל להפסיק את העבודה באותו שטח שהיה נושא למחלוקת היא עושה זאת למען הקל עלי מלוי תפקידו טל ראש המטה להגיע לפתרון שאלת אותה קרקע אשר יאפשר את חידוש העבודה בהקדם האפשרי עם כל שמירתה על עמדתה היסודית בענין זה.בינתיים תימשך העבודה בשטחים הכלולים באזור המפורז אשר לא התעוררה כל מחלוקת לדידם. העברת המכונות לשטח העבודה החדש תחייב בהכרח הפסקה קצרה של הפעולה

קראתי את הדברים באזני רייל תגובתו היתה הבעת פנים של "ניחא" קשה היה למצוא בהבעה זו סימני התלהבות אבל לא נאמדה מפיו מלה או חצי מלה של ערעור בזה נפרדנו

5. למחרת ביום ג‘ 22 במאי אחה״צ קבלתי סוף סוף את הנוסח המיוחל. החלטתי לכנס בו בערב ישיבה שלא מן המנין של הממשלה על מנת להביא את הצעתי לידי אישור ולפרסם את החלטת הממשלה בלי כל דיחוי מבעוד מועד. הזמנתי את המנהל הכללי מהקריה לירושלים למען יעזור לי בחיבור ההודעה. מכיון שמהירות הפירסום גרמה אחרי כן לסיבוך מסוים, עלי להסביר את נימוקיה והם שנים, חיצוני ופנימיכלפי חוץ חששתי להניח ליום נוסף כי יעבור ללא החלטה מצדנו מהטעמים שכבר הסברתי לעיל ראיתי סכנה כי יופנה כלפינו לחץ חדש ובסופו של דבר יתקבל הרושם כי הפסקנו את העבודה

רק בגלל האיומים בעוד שלמעשה הנו מוכנים להפסיק ממילא

כלפי פנים ראיתי צורך להחיש אח הפירסום נוכח המצב בכנסת. מיד עם התפרסם החלטת מועצת הבטחון דרשו מפ"ם וחרות ויכוח דחוף עליה ולא ראיתי כל סיבה להתנגד לדריש. אך בינתים פרצה שערורית ברית הקנאים ובגלל הויכוח בשאלה זו נדחה הדיון על החלטת מועצת הבטחון. לפי מצב הענינים ביום ג״ בערב עמד הדיון על הסכסוך עם סוריה להתחלל ביום ד' בבוקר. בויכוח על הבריונות הדתית ופעולת הממשלה כנגדה נתלקחו יצרי האופוזיציה להתעמר לשלטון מפא״י ונפתח התאבון להטיל את מרות הכנסת על הממשלה בתחום סמכויות הביצוע. חששתי כי הבאת ענין החולה לפני מליאת הכנסת באוירה כזו ובטרם תתקבל החלטת הממשלה על אופן ביצוע ההוראות של מועצת הבטחון עלולה ליצור חלל ריק אשר קנאי ריבונות הכנסת ינסו לפלוש לתוכו על מנת להכתיב לממשלה את קו הפעולה והוא להמרות את החלטת מועצת הבטחון ולא להפסיק את העבודה אפילו ליום אחד. עצם העובדה כי הדיון הפומבי יתנהל לא על צעדים שהממשלה נקטה והם יכוליםלשמש נושא לבקורת אלא על צעדים שעליה לנקוט נראה לי כתקדים בלתי רצוי לחלוטין

6, בישיבת הממשלה שנתקימה באותו ערב בבנין הכנסת ואשר בההשתתפו גם הרמטכ״ל מנכ״ל משרד החוץ ושילוח הרציתי את שיטתי לגבי המוצא מן המיצר שהוכנסנו לתוכו ע״י החלטת מועצת הבמחון ומסרתי במפורט על שיחתי עם ריילי הצעתי אושרה! לכתחילה היתי סבור כי עלי להפנות את תשובתנו למועצת הבטחון אולם קבלתי את דעת המנהל הכללי לראות את החלטה מועצת הבטחון כבלתי מחיבת תגובה רשמית וישירה ולהסתפק במסירת החלטתנו לידיעת ריילי. דרך זו ממילא פטרה אותנו מהצורך לחבר מסמך נרחב ולהוקיע בו את כל הנגעים והמומים שבהחלטת המועצה. חיבור מכתב תרגומוומסירתו לפרסום נמשכו על שעה מאוחרת. דרגנו כי הנוסח יימסר קודם כל לקצין הקשר של האו"םבארמון הנציב בירושלים על מנת להעבירו

2

t

7. למחרת בבוקר בשעה מוקדמת למדי הופתעתי ע״י שדר שנתקבל מריילי מבירות באמצעות קצין הקשר של או״ם בירושלים הוא הביע את הערכתו לצעדים שעשינו בהפסיקנו את העבודה באדמות הערביות אבל טען כי אנו מסכנים את פתרון הבעיה ע״י חידוש העבודה בחלקים אחרים של האזור המפורז. דרישתו היתה כי נפסיק את העבודה ברחבי האזור עד אשר יוכל היו"ר של ועדת ש,ן לקבוע סידורים להמשכתה. שדר זה בא בפצצה ונבצר ממני להבין את פשרו. לא היה לי הסבר אחר אלא כי בינתים נפל ריילי תחת לחצם של הסורים והריהו חוזר בו מעמדתו הקודמת. מיד שלחתי לו שדר באותו צינור בו אמרתי כי עמדתו החדשה המנוגדת למוסכם ביננו ואשר עליו מסרתי בישיבת הממשלה מעוררת בעיה חמורה מאד הטעונה בירור דחוף. הזמנתיו שוב לבוא לפגישה הוא נענה ובא לירושלים למחרת היום.

8 הפגישה השניה עם ריילי נתקיימה ביום ה' 24 במאי אחה״צ שוב במשרד ראש הממשלה בירושלים. הפעם בא ריילי בלוית הקצין המדיני שלו רג'אסוריה (איש צילון). עמי ישבו שילוח ורמתי. הבירור היה נמרץ ביותר על כל פניס מצדנו טפחתי על פניו את העובדות הוא נסה לטעון כי ביקש לכתחילה הפסקה של 72 שעות. מוכרח היתי להכחיש זאת והדגשתי כי הוא בקש 48 ומיד ירד ירידה אנכית ל-12. ציינתי כי למעשה נהגנו לפנים משורת הדין שכן הפסקנו את העבודה ל24 שעות וכי בעוד שבפתק הסיכום שערכתי בסוף פגישתנו הקודמת הצגתי את ענין ההפסקה כמחוייב ע"י העברת המכונות הרי בנוסח שנתפרסם לא הזכרנו כלל נימוק זה אלא הצגנו את הפסקת העבודה כלפי הציבור כאילו באה לשמה. אז נסוג ריילי לקו הגנה שני וטען כי בשיחתי הקודמת הא התנה את החידוש העבודה בהסכמת היו"ר. שוב היתי מוכרח לענות כי אינני זוכר תנאי כזה מצדו ולגופו של הענין הוכחתי כי קבלתי את הסכמתו הוא. וכלום לא הוא היו״ר עכשו? מוכרח היה להסכים בפה מלא כי אמנם הוא עכשו היו״ר. לבסוף פתחתי את נוסח החלטת מועצת הבטחון והראיתי לו את הנאמר שם כי יש להגיע לידי הסכם עם היו״ר על חידוש העבודה הדגשתי כי בדיוק כן נהגנו כאשר נמלכנו בדעתו בטרם שקבלנו את החלטתנו אמרתי לו כי הוא יכול במצפון שקט להסביר לסורים כי לדידו מלאנו באמונה אחרי ההחלטה שכן הפסקנו את העבודה בחלקות המסוכסכות וחידשנוה ביתר השטח לפי הסכם מוקדם אתו. נמצא כי ההחלטה של מועצת הבטחון נתמלאה לכל פרטיה. הוספתי כי אם רצונו לספק את הסורים הרי יוכל לעשות זאת רק על ידי הפסקת העבודה כולה לזמן בלתי מוגבל יען הם הודיעו וחזרו והודיעו כי מנוי וגמור עמם לא להרשות כי העבודה תימשך. אבל אם כוונתו לדאוג למלוי החלטה מועצת הבטחון הרי קיימנו אותה בשלמות. בנקודה זו נסתתמו טענותיו הוא חדל להתווכח בשאלת הפסקה העבודה ושאל ומה בדבר הערבים בשעב? בכל שיחה אנושית בין בני אדם הגונים מיפנה כזה בשיחה יזום מצד בעל הטענה אין לו פירוש אחד אלא הודיה מצדו כי טענתו נתחסלה- שוב היה בירור קצר בשאלת נוכחות אנשינווא אי נוכחות אנשינו בזמן חקירת משקיפי או"ם בשעב אשר אין כדאי לעמוד עליו כא.ן בשאלה העיקרית של אי הפסקת העבודה בשטחי האזור המפורז שבעלותנו עליהם היא בלתי מפוקפקת נפרדנו מתוך הבנה ברורה כי הענין הוא "בסדר" אמנם ריילי הפליט במהלך השיחה כי כפי שנמסר לו הרינו עובדים בקרבת החוה של חורי (אחת החלקות הערביות) הקשיתי: מה פירוש בקרבת החוה? האם הכוונה היא כי אנו עובדים באדמה לא לנו? הוספתי כי שאלה כזו אפשר לבורר בכל עת והכל שעה. אבל הוא זז מנקודה זו לענין אחר ולא חזר אליה נפרדנו בידידות יתירה \_ וכשקם ללכת אמרתי לו כי היה בדעת הנשיא להזמינו לארוחת צהרים של שבת בביתו ברחובות אבל קבלתי עלי להסביר לנשיא כי הוא עסוק ימים אלה למעלה ראש והצעתי לדחות את ההזמנה לשבת שבעוד שבוע. אמרתי כי עוד יש שהות לאשר את התאריך ריילי הביע כמובן קורח רוח מרובה מהסיכוי לסעוד על שולחן הנשיא

9. והנה כעבור ארבעה ימים ביום ב‘ 28 במאי בהתכנס ועדת שביתת הנשק הישראלית סורית לישיבה בטרם תחל הישיבה לקח ריילי את רמתי הצדה ובקשו במפגיע להתקשר מיד עמדי ולבקשני בשמולהפסיק כל עבודה לשלשה ימים למען תת ליו"ר הועדה(קריטקסיס) לערוך סקר בשטח ולקבוע איפה אפשר להמשיךואיפה לחדול.ידיעה זו הועברה אלי לירושלים ושוב ראיתי בה נסיגה.

3

אולם אין אני רואה הצדקה בהפסקה העבודה לשם כך מאחר שהוסכם כבר שאנו רשאים להמשיך בה. על כך היתה תגובתו של ריילי כי הוא מוכרח למחרת היום לשלוח למועצה הבטחון דו"ח בינים על המצב ואם עד לשעת משלוח הדו״ח לא יקבל מאתנו תשובה חיובית יהא מוכרח למסור על סרובנו. תשובתי היתה כי אם חל שינוי בעמדתו הריני מוכן לשיחה חדשה. היה מנוי וגמור עמי לא להפסיק את העבודה פעם שניה באותו שלב. על כל פנים לא לפני שתהיה לנו שיחה חדשה למען אדע היכן אני עומד ואם אין מנוס מהפסקה חדשה שיהא לי הבטחון בחידוש העבודה בתאריך מסוים'

10. למחרת היום 29 במאי התחיל סוף סוף הויכוח בכנסת.במשך כל הימים שחלפו מיוס קבלת החלטת מועצת הבטחון היתי אני הדוחק להחיש את הויכוח אבל פורענות ברית הקנאים עמדה לי למכשול. חששתי כי עד שתגיע הכנסת לויכוח ישתנה בינתים רקע הענין או שתחולנה חמורות במצב תוך כדי הויכוח —למרבה המבוכה וההסתכסכות הפנימית. האמנת כי יהיה לבירור יעל חינוכי מסוים. חשבתי כי משתוסבר ההצדקה להפסקה הראשונה בת יום אחד יוכשרו הרוחות לקלוט ולעכל בשקט גם הפסקה שניה אם לא יהיה מנוס ממנה לעומת זה היה ברור כי הפסקה שניה לפני הויכוח או בהמשכו עלולה ללבות אש רבתי במחנה מתקיפי הממשלה ולערער כליל את בטחונה הפנימי של סיעת מפא״י שלא היה איתן ביותר גם מלכתחילה. אעיר בשלב זה כי עצות שקבלתי מאנשי שגרירותנו בואשינגטון מיד עם פירסום החלטה מועצת הבסחון להסכים לויתורים מרחיקים ובלבד שלא להרגיז יתר על המדה את אנשי מחלקת המדינה היו בעיני לקויות בחוסר רגישות גמור לתהפוכות מצבנו הפנימי ובשאננות מפליאה לגבי סכנת הסערה רצינית של הרוחות בארץ בתקופת הרגישות העצבנית ביותר העוברת עלינו בשבועות אלה אשר יכלה לתת אותותיה הממאירים בתוצאות המערכה הגורלית שאנו עומדים בפניה. ואף אמנם נתאמתו במהלך הויכוח הן התקוה והן החשש. '

11. הויכוח החל ביום ג בערב ונסתיים למחרתו אחר הצהרים. לא אעמוד על כל מה שנתגלה בו יען הדבר יחב התפשטות על פני שטחים שאינם נוגעים לענין הנדון כלל ועיקר בכלל זה סיבכי היחסים בין הממשלה והאופוזיציה מזה ובין המפלגה והדתיים מזה שהוחמרו לאין שעור בתוך אוירת ערב בחירות ועל רקע שערורית הבריונות הדתית והאמצעי החריף של מעצרים מינהלים בהשפעת כל הגורמים האלה נופח כשלוננו הארעי במועצת הבטחון לממדים עצומים והוצג לא כהוצאה ממארת של יחסי כוחות בלתי שווים וחשבונות מדיים ממין מסוים שהנם בעוכרינו אלא כתבוסה של מדיניות כושלת וכעונש צודק המגיע לנו בעד עוון אי ראית הנולד. אכן העובדה כי עצם חידושו של הבירור במועצת הבטחון בא עלינו כהפתעה גמורה היה גורם לנו צוות צרורות בעתונות ובכנסת גם בימים כתיקונם. אף על פי כן נעשה בפתיחת הויכוח ובהמשכו מאמץ חשוב של הסברה חיובית אשר נשא פרי. אם סיום הויכוח יכולתי לציין בתשובתי כי איש מדוברי סיעות האופוזיציה ובעלי בקורת אחרים שקמו לנגח את הממשלה לא הציע שום דרך אחרת בינגוד לזו שהלכה בה הממשלה. משמע שיש בויכוח אשור גמור ולו גם בלתי מפורש למדיניות הממשלתית המורכבת משני יסודות משולבים יחד .עמידה על זכויותינו על אף כל המכשולים והענות לאו"ם עד קצה גבול האפשרות. הבלטתי במיוחד אח האופי הממושך של הסכסוך בפעם הראשונה הוסבר בפומבי כי זהו ענין לכמה וכמה חודשים והדגשתי אח ההכרח להזדיין בסבלנות ולהתרגל לנשימה ארוכה. אותה שעה היתה לי הרגשה ברורה כי העצבנות החולנית סביב שאלת החולה התפוגגה במדה רבה ואם יהיה צורך בויתורים ארעים נוספים ובנסיגות קלות לשם התקדמות לאורך ימים יבין הקהל את הטכסיס ולא יאבד אח עשתונותיו. לעומת זה אשר יגורתי לגבי שינוי רקע הענין תוך כדי הדיון בו בא אף הוא בהתכנס הבית להמשך הויכוח ביום ד' בבוקר מצא לפניו גורם חדש בדמות דו"ח בינים של ריילי למועצת הבטחון אשד הקוץ שבו היה "אי—ההבנה שבעל פה" אשר נפלה בינו לביני. היתי מוכרח להגיב על כך בתשובתי אף על פי שטרם הגיע לידי הנוסח המלא של הדו״ח ויכולתי להסתמך רק יעל הפסקאות המקוטעות שניתנו ממנו בעתונות ההכרחלהכנס מעל דוכן הכנסת לתוך פולמוס עם ריילי לא היה הסיום המוצלחביותר של הוכוח אשר יכולתי לתאר לעצמי.

4

12. כשלעצמי לא ראיתי צורך כי הדין ודברים בכנסת יסתים באיזו הצבעה שהיא. מטרתו של הויכוח לדידי היתה בירור הענין: הממשלה הסבירה את כיוון פעולתה ואין לה צורך באישור מפורש מטעם הכנסת אולם ברור היה מראש כי סיעות האופוזיציה יגישו הצעות להצבעה שיהיה צורך להפילן. לכתחילה היתי סבור כי מוטב להסתפק בהכשלת ההצעות השליליות מבלי להביא לידי קבלת איזו החלטה חיובית שהיא לבסוף נתברר לפי מצב הענינים שנוצר כי מוטב שתוגש הצעה חיובית מטעם סיעת המפלגה. כל ענין ההצבעות נסתבך על ידי דחיתו. מפ״ם נתכנסה לועידתה ביום ה' ומכיון שהיא מפוררת עכשו לשלוש חטיבות שנתוועדו להתיעצויות מוקדמות נעדרו כמעט כל חברי סיעת מפ"ם מהכנסת כבר ביום 'ד לכן פנתה הסיעה אל ועדת הכנסת בבקשה לדחות אה כל ההצבעות (הן בשאלת מועצת הבטחון והן בענין ברית הקנאים) לשבוע הבא ולפי מושגי ההגינות הבין מפלגתית השורדים עדין בכנסת נענתה ועדת הכנסת לבקשתה. על יד כך נוצר ריווח של חמשה ימים בין סיום הויכוח לבין סיכומו על ידי קבלת החלטות ושוב צפה סכנה כי בינתים יתרחש משהו על הרקע הגשמי או המדיני של הבעיה ( ז״א אם בשטחי האזור המפורז או במהלך המשא ומתן בינינו לבין ריילי) אשר יעמיד את הכנסת בפני מצב חדש ויגרה את יצר הויכול לאחר סיומו. היה מנוי וגמור עמי למנוע כל התפתחות חדשה עד לאחר ההצבעות במדה שהדבר היה תלוי בנו כדי לא להחמיר עוד יותר את המצב המסוכסך בכנסת ולא לגרום חבלה מיותרת להתפתחות ענין החולה. טכסיס זה הצליח כפי שיתברר להלן. המצב העובדתי הוקפא עד להצבעות אלו נתקימו ביום ב' 4 ביוני. הצעות האופוזיציה (מפ״ם חרות ציונים כללים מק״י) נדחו אחת אחת ונתקבלה הצעת מפא״י המאשרת את קו הממשלה. על ידי כך הוכשר הקרקע להמשךהמדיניות הגמישה בעוד שאילו תוך אותם חמשת הימים היה מתפרסם צעד חדש של ויתוד מצדנו היה גורם להתפוצצות חדשה מחזק את לחץ האופוזיציה בתביעת עמדה נוקשה מצד הממשלה ומחליש את כחו הפנימי של סיעת מפא״ לעמוד בפניו' אני מפרט אח כל השלב ים האלה של השתלשלות המצב בכנסת והשיקולים הטכסיסיחם שלוו אותם מפני שנדמה לי כי כמה מהחברים שבחו״ל נוטים להתעלם ממשקלם של הגורמים הפנימים הפועלים בחינו ואינה' מעריכים כראוי את החשיבות של שיקולי כיוון השעה בהתאם לצרכי המצב הפנימי הקובעים לפעמים את היקפם ומועדם של הצעדים שאנו עושים כלפי חוץ

13.בינתים שוב נכנסנו למצב של משבר מבחינת גופו של הענין ריילי נסע למצרים והסיכוי לפגישה קרובה אתו לא נתמלא. היו״ר טקסם המשיך בדרישת הפסקת העבודה ולא לשלושה ימים אלא לשבוע שלם \_ לאחר שנתפרקה המתיחות מסביבנו על יד ההפסקה הראשונה אשר בעקבותיה באו השבחים של מק גי נמהרים מבחינתו נקלענו מחדש למיצר של סתירה בין עמדתנו לבין תביעת או״ם כפי 'שנוסחה במיסמך חדש בדמות הדו"ח של ריילי. לא ראיתי כל עצה להחלץ ממיצר זה אלא בדרך של שיחה עם ריילי וזו בוששה לבוא לאחר שהודעתי בפומבי בנאומי בכנסה כי אם נפלה אי הבנה הריני מוכן לברר אותה. לא היתי סבור כי יהיה זה לפי כבודנו להזמינו אלא הפעם עליו החובה לבוא אלינו. לא היתה איפוא ברירה אלא לחזק אה העצבים ולהמתין.

14. יזמת פירוק המתיחות באה סוף סוף מצד ריילי עצמו ואותה הזמנה לארוחת צהרים אצל הנשיא שימשה לו פתחון פה. ביום ו‘ 1 ביוני אהה״צ פנה אלי קצין הקשר של או״ם בירושלים טלפונית לביתי בתל בנימין ושאל בשם הגנרל אם ההזמנה לאותה שבת בעינה עומדת שאם כן ישמח הגנרל להענוח לה. פניתי לבית הנשיא ומשהוברר לי כי השולחן לאותו שבוע נתפס כבר על ידי אורחים אחדים. בקשתי לא לדחות את הסעודה לשבת הבאה אלא לזמן אותה ליום א' וכך נקבע הדבר. לא היה טוב בעיני להפוך את שולחן הנשיא לשדה קטל מלולי ביני לבין ריילי למטרה זו החרמתי לשעה את בית מיודענו מאיר ויסגל הנעדר מהארץ מתוך שתוף פעולה נאמן ונדיב לב מצד רעיתו. בזמן הסעודה לא יכולנו שנינו להמנע מחילופי יריות קלות אבל הקרב המכריע פרץ מיד לאחר סעודת הנשיא בחדר עבודתו של מאיר בבית החמודות אשר בנה לעצמו בשכונת עובדי מכון ויצמן ברחובות.

5

15. שוב הוכרחתי לערוך חשבון צדק עם ריילי על כל התהפוכות שחלו בעמדתו. הוא נטה בלי הצלחה יתרה לחדש טענות שכבר נסתתמו בפעם הקודמת אבל נותרה בפיו מענה אחת בעלה משקל והיא לגבי אופן הפרסום של החלטתנו הראשונה. קובלנתו היתה כי פרסום החלטת ממשלת ישראל מטעם עצמה ללא הזדקקות לשלטונות או"ם יצר את הרושם כי ממשלת, ישראל עושה בענינים אלה כבתוך שלה ומתעלמת לגמרי מקיומו ומסמכויותיו של יו"ר ועדת ש".ן בהחלטת מועצת הבטחון נאמר כי חידוש העבודה־ צריך להיות מוסכם עם היו"ר בעוד שאנו הצג לו למעשה את ענין חידוש העבודה כמסור לראות עינינו בלבד. כן נטלנו לעצמנו את הסמכות לקבוע באילו חלקות מותר לנו לעבוד ובאילו מוטב לנו להפסיק, כאילו שוב אנו ולא היו״ר פוסקים בדבר־. נוהל זה ערער את מעמדו של היו"ר בעיני הסורים ונתן קרניים בידיהם לנגחו בענינים אשר סמכות היו״ר כלפ י הסורית חשובה לנו ביותר .לשאלתי ־מדוע לא טען טענה זר בפגישתנו השניה מיום 24 במאי, שחלה למחרת פירסום ההחלטה, נתן חשובה צולעת כי דבר הפירסום נודע לו רק לאחר הפגישה. לשאלתי הנוספת מדוע־ לא העיר את אזני על בעית אופן הפירסום עוד בפגישתגו הראשונה, כאשר אמרתי לו כי אני עומד להציע לממשלה, החלטה מסויימת, אשר ברור היה כי היא טעונה פירסום ללא דיחוי, הודה כי הדבר לא עלה על דעתו והיה בזה משגה מצדו .על כל פנים טען, כי הכרחית עכשו הפסקה חדשה לשם החזרת כבודו וסמכותו של יו״ר ועדת ש"ן.

16. שאלתי אם יסכים כי הסדר שנגיע אליו בשיחה זו ינוסח בכתב ויחתם על ידי שנינו ענה בחיוב. הוספתי כי ההסכם הכתוב יכלול את אופן פירסום הדברים הטעונים פרסום אילו הדברים שאינם טעונים פירסום ישארו ביננו. הסכים אף לזה אז הודעתי כי אני מוכן להפסיק את העבודה מיום ד' הבא עלינו עד יום ב' הקרוב, הווה אומר חמשה ימים תמימים, על מנת שראש מטה או"מ יפרסם את הדבר תחילה ואילו אנו נגיב בצורה המתאימה להודעה שתבוא מצדו. הנחתי כי בנוסח שיתפרסם תנומק ההפסקה בצורך לברר אה מעמדן החוקי של החלקות השונות. ריילי אמר מיד כי הוא לא יוכל בשום פנים לפרסם מראש את תאריך חידוש העבודה, אמרתי כי אני מבין זאת, אבל הוספתי כי בחגובתנו להודעתו ייאמר כי ההפסקה היא לימים אחדים, שוב מבלי לקבוע אח התאריך, ריילי בקש רחמים כי ההפסקה תהיה הפעם לשבוע ימים. סרבתי ואמרתי כי גם בלאו הכי אני מותח את אפשרויות עד קצה הגבול בתתי את הסכמתי להפסקה של חמשה ימים. שוב בקש דיילי בכל לשון של בקשה כי אקדים את ההפסקה ליום ב'. שוב סרבתי !אמרתי כי תאריך יום ד' קבוע במסמרות ולא אוכל לשנותו (הקדמת ההפסקה ליום ב' בבוקר ופירסומה לפני ההצבעה בכנסת היו מחזירים את העולם לתוהו ובוהו) ריילי חזר כמה פעמים לנקודה זו של הקדמת ההפסקה מתוך דאגה־ למהלך הדיונים בכינוס ראשי המטות של צבאות מדינות ערב בלבנון, הוא טען כי על ידי הקו הבלתי נבון שנקטנו בענין החולה מלכתחילה איחדנו מחדש את מדינות ערב נגדנו ועוררנו יצרי נקם נרדמים. פירסום דבר ההפסקה בהקדם היה מפרק לדעתו את המתיחות באותו כינוס ומונע בעד החלטות נמהרות. אמרתי כי עלי לדאוג גם למתיחות אחרת וממילא אני שם את נבפי בכפי על ידי ההפסקה החדשה, הממושכת למדי. ריילי תפס כי אנו כוללים בהפסקה את השבת ואת חג השבועות שחל ביום א' , כך שלמעשה תופסק העבודה רק לשלושה ימים. לא כיחדתי את הדבר וברכתיו על תפיסתו.

1.לבסוף ערכתי נוסח של זכרון דברים בזו הלשון

"הוסכם כי כל העבודה בתכנית הייבוש באזור המפורז תופסק החל מיום ד' 6 ביוני 1951 ותתחדש בקרקעות אש היו״ר יקבע כי אין סכסוך,עליהן ביום ב' 12 ביוני.

לא ינתן כל פירסום להסדר זה מטעם ישראל עד אשד יפרסם ראש המטה את הודעתו .

ראש המטה ידאג לפרסום הודעתו בבוקרנ 6 ביוני בה יאמר כי לפי בקשתו הפסיקה ישראל את העבודה באזור המפורז עד שיחקר על ידי היו"ר מעמדם המשפטי של שטחי הקרקע עליהן התנהלה העבודה עד עכשיו

6

והתקופה המדויקת של הפסקת העבודה לא תצייץ בהודעה הא ישו ר סל ישראל ״

לכתחילה זה היה הנוסח שנערך וריילי סמך אח ידיו עליו. לאחר מעשה עלה בדעתי כי אין בנוסח הזה שום ערובה ממשית לחידוש העבודה, וזה משום שאם אנו מפסיקים את העבודה על פי הודעת ראש המטה שאין בה נקיבת מועד, לא נוכל , לחדשה בלי הודעה מצדו, שעליה לא נאמר לעת עתה דבר לכן הוספתי פסקה לאמור

ביום א' 11 ביוני יכריז היו"ר כי מאחר שהחקירה נגמרה יכולה העבודה להתחדש באזור המפורז למחרת בבוקר

ריילי הסכים להוספת זו. הנוסח הועתק לטופס שני שעליו חתמתי בראשי תיבות ומסרתיו לריילי הוא חתם בראשי תבות על הטופס הראשון שכתבתי בעצמי וזה־ נשאר בידי

18. עברנו לדון בשאלת ערבי האזור המפורז היושבים בשעב. ריילי טען עוד בפגישות הקודמות כי נוכחות אנשינו בשיחות משקיפי או"ם עם ערבים אלה יוצרת עליהם לחץ ומונעת הבעת דעה חופשית. טענתנו הייתה כי על יסוד הנסיון איננו יכוליס לסמוך על כל משקיפ או"ם שיציגו את הענין לפני הערבים לאשורו. יש לנו יסוד לחשוש כי במקום למסור להם את החלטת מועצת הבטחון כלשונה, זאת אומרת כי ניתנה בה הרשות לחזור לאלה הרוצים לחזור, הם עשויים ליצור אצל הערבים את הרושם כי חובה עליהם לחזור. ריילי התקומם ,בשעתו מאד נגד האשמה זו וטען כי אין לה כל יסוד והיא פוגעת שלא בצדק בשמם הטוב של המשקיפים. לבסוף נוכחתי לדעת כי לא נועיל כלום לעצמנו אם נתעקש בנקודה זו ורק נביא לידי דו״ח שלילי חדש למועצה הבטחון אשר יאשים אותנו בנסיון לסתום את פיהם של הערבים ויוכיח כי פחדנו לתת להם אפשרות של דעה חופשית פן יכחישו את גירסתנו, לכן הודעתי בפגישה זו כי אנו מוכנים לאפשר למשקיפי אופ להתראות עם ערבים אלה שלא בנוכחות נציגים שלנו עם זה הדגשתי כי לדעתי אין השיחות עם הערבים קובעות כלל ועיקר. השאלה אינה מה יאמרו אלא מה יעשו ורק בה נתן להם האפשרות המעשית לחזור תבוא שעת המיבחן המכריע.

המשכתי באותו יום מרחובות לירושלים וריילי חזר ללוד לטוס בירותה.

19 למחרתיים בבוקר, ביום ג 5 ביוני, הגיעני שדר בירושלים כי ריילי עומד לבוא ומבקש לראותי , נחרדתי פן התחרט על־ כל הענין כי ידעתי את האיש ואת שיחו. באותו יום נערכו בכנסת ההצבעות שנדחו - אחה"צ בענין ברית הקנאים ובערב על החלטת מועצת הבטחון. בין שתי מערכות אלו נתקיימה הפגישה עם ריילי. שובי ישב עמי שילוח. חששותינו נתבדו, לא איש חרטה היהריילי הפעם. הוא בא, ראשית להודיעני כי מצא לטוב לפרסם את דבר הסכמתינו להפסקת העבודה בצורת ד"ו ח ביניים חדש מצדו למועצה הבטחון , במקום לפרסם הודיעה מקומית. שנית, להביא בפני טיוטה של אותו דו"ח ביניים, שמא יש לי להעיר עליהן ושלישית, להציע לי שני תיקונים קלים בנוסח ההסכם הפנימי, שבינינו. ההצעה להחליף הודעה מקומית בדו"ח ביניים לאו״ם על מנת שענין ההפסקה החדשה של העבודה יתפרסם תחילה מניו יורק ישרה מאד בעינינו. הנוסח שהגיש לנו ריילי היה בו גם כנתינתו תיקון חשוב לדו״ח הקודם בדבר "אי ההבנה שבעל פה״. התמונה שהוצגה בו היתה של הסכם גמור בין ראש מטה או״ם לביננו, נאמר במפורש לא רק כי ההפסקה היא לשם בדיקת מעמדן של החלקות אלא גם כי העבודה תתחדש עם גמר החקירה בחלקות שיתברר כי אין סכסוך עליהן (בנוסח ההסכם הפנימי שמרתי לעצמי אח הזכות לאמוד זאת בהודעתנו מבלי שחייבתי את ריילי לפרש זאת בהודעתו) לעומת זה היו כמה נוסחאות בדו״ח שחייבו תיקון. כן נאמר בנוסח הראשון כי הסכמתי לפגישת משקיפי או"ם עם הערבים בשעב שלא בנוכחותנו. בקשתי למחוק את המילים "שלא בנוכחות נציגי ישראל" הן למנוע את הרושם כי לכתחילה ברבנו לכך והן לא להבליט את הויתור מצידנו וריילי הסכים למחיקה

7

יו״ר ועדת ש״ן מברר את הדרכים האפשריות להגנת זכויותיהם של הערבים באזור המפורז אשר קרקעותיהם מעורבות בתכנית העבודה של חברת הכשרת הישוב.

חלקתי על נוסחה זו והסברתי כי היא מוכרחה להתפרש כהחלטה להגן על זכויות הבעלים האלה ויהי מה, גם־ על ידי הקפאה גמורה של המצב, אחת היא מה תהיה פגיעתה בגורל תכנית הייבוש .בקשתי להבליט את הדאגה למפעל החולה ולא רק לזכויות הבעלים. שילוח הציע, להזקק ללשונה המפורשת של החלטת מועצת הבטחון בסעיף זה ולבסוף ניסחנו את הסעיף כך:

יו״ר ועדת ש״ן מברר את הדרכים האפשריות להגיע להסכם עם בעלי הקרקע הערבים באזור המפורז אשר אדמתם מעורבת בעבודת חברת הכשרת הישוב, לשם המשכת ביצוע התכני.ת

על ידי כך הועתק מרכז הכובד מזכויות בעלי החלקות להגשמת מפעל הייבוש.

כן הוכנס תיקון קל בסעיף האחרון של הדו״ח הנוגע לסמכויות הכלליות של היו״ר באזור המפורז, ריילי בקש לומר, כי מתנהלות עכשיו שיחות לשם אישורן מחדש של הסמכויות האלה, לא רצינו להתחיב מראש על משהו בנקודה עדינה זו והצענו לנסח סתמית: מתנהלות עכשו שיחות בדבר הסמכויות הכלליות של היו"ר וכו'

באופן כזה נתקבלו כל התיקונים שלנו בטיוטת הדו״ח למועצת הבטחון.

,

לעומת זה בקש ריילי, כאמור, שני תיקונים בנוסח ההסכם הפנימי; נאמר ב ו המצב, החוקי( legal position ) של החלקות השונות והוא בקש לגרוס מעמד (Status) של החלקות קבלנו זאת נוסף לזה בקש להשמיט מנוסח ההודעה שלנו, שיתפרסם כתגובה לדוח הביניים, את המלים לימים אחדים לגבי הפסקת העבודה. לזאת הוכרחתי לסרב הסברתי כי מיד עם התפרסם דבר הפסקת העבודה ישיתו עלינו העתונאים מצור וידרשו לדעת על שום מה הופסקה העבודה מחדש, ולכמה, זמן אם לא נוכל להשיב על השאלה השניה יתקבל הרושם כי העבודה הופסקה לזמן בלתי מוגבל. ישאלונו האם פרוש הדבר כי הפסיקנו לחדשים? מובן כי נענה בשלילה, ישאלונו, האם למספר שבועות? שוב נענה בשלילה, ובכן, יאמרו, הפסקתם רק, לימים וחדים? ״לא תהיה לנו ברירה אלא לאשר זאח שאם לא כן הרי חוזר הענין חלילה. הוא קבל את הדין.

נדברנו על מועד הפירסום, הוא קבל את הצעתנו לבקש את ניו יורק,לקבוע את הפירסום לחצות הלילה 7 בבוקר לפי שעון ישראל. ההוראות על הפסקת העבודה היו צריכות להנתן מבעוד יום, לבל תארע כל תקלה למחרת בבוקר. שמרנו את הדבר בסוד כמוס לבל ידלוף לעתוני הבוקר בטרם תגיע לידם ההודעה הרשמית מניו יורק, אבל היה ברור כי משתופסק העבודה בבוקר תמסרנה הודעות טלפוניות על כך מיד לעתוני אחה״צ, בשביל אלה היתה צריכה הודעתנו להיות מוכנה מבעוד מועד

20.למחרת בבוקר ארדעה תקלה קלה הסידור בניו יורק לא דפק. הסכמתי מראש טלפונית עם המנכ״ל בקריה על נוסח חגןבתנו לפירסום הדו״ח למועצת הבטחון, אבל בשעת בוקר, מאוחרת למדי הודיעני המנכ״ל כי נכנסנו למיצר. דבר הפסקת העבודה נודע ברבים, ההודעה מניו —יורק בוששה לבוא ואילו פינו סתום, על ידי ההסכם הפנימי עם ריילי שלא יהיה פירסום יזום מצדנו. הרצתי מיד שדר לריילי וכעבור שעה קלה קבלתי ממנו תשובה כי אני רשאי לפרסם את נוסח הדו"ח שבידי, כאילו נמסר רשמית לפירבום בניו יורק. אך בינתיים הופיעו עיתוני אחה"צ עם סיפור איזה שהוא ולא נזקקנולהרשאתו של ריילי ואילו עד שהלכו עיתוני הלילה לדפוס כבר הגיעה

8.

21. לשלב חדש של מתיחות מסויימת הגענו עם התקרב יום א' שבו נועדה להופיע הודעת ריילי על גמר החקירה וחידוש העבודה. כבר בשבת אחה״צ נראו סימני עצבנות בקרב אנשינו הפעם לא ארכו החששות כי עוד במוצאי שבת נמסרה לעחונים ולסוכנויות הודעה רשמית ממטה או״ם בירושלים שזמן פירסומה נקבע לשעה 6 בבוקר. הודעה זו נערכה בדיוק נמרץ לפי הקוים שנקבעו בהסכם הפנימי ולפי המובטח בדו"ח הביניים למועצת הביטחון. כן נאמר בה כי אס לא יוסג הסכם עם בעלי החלקות השנויות במחלוקת יוחזר הענין למועצה הבטחון

עלינו להכון עכשו לסבוב השני במועצה הבטחון. יש שלוש שאלות תלויות ועומדות העתידות ללא ספק לשמש נושאים לדיון באותה הזדמנות (א) בעית החלקות; (ב) שאלת החזרת הערבים; (ג) סמכויות היו״ר באזור המפורז.

22. יש להניח בבטחה, כי ריילי לא יצליח להגיע לידי הסכם עם בעל החלקות, אם על ידי תשלום פצויים או בדרך של חילופי קרקע הללו כפופים לסוריה וזו לא תניח להם להתפשר. השאלה היא מה תעשה מועצת הבטחון, או ביתר פשטות מה קו תנקוט מחלקת המדינה של ארה״ב. התתפשר המועצה עם הפרעת ביצוע התכנית ותצדיק את הדין על המפריעים נבלה מרחיקה לכת במקצת אבל לא בלתי אפשרית לאור נסיונוחינו האחרונים. התטול לעצמה, את השררה להפקיע מעשה ללא תקדים ויוצאדופן לחלוטין, ששכרו בהבטחת גמר העבודה עלול לצאת לדידנו בהפסדו על ידי קביעת עובדה שמשתמעת ממנה רבונות או״ם באזור המפורז. התאשר את זכותנו אנו להפקיע הישג נפלא, שיש לראוחו כחלום שוא, התבקש חוות דעת משפטית מבית הדין בהאג שוב מעשה ללא תקדים לגבי מועצה הבטחון, אבל מוצא מתקבל על הדעת בשבילה בנסיבות הנתונות התנסה להוליכנו בדרך הארוכה והעקלקלה של משא ומתן לשם תיקון הסכם ש"ן כי אז יידחה פתרון הבעיה עד שיבוא אליהו,

23. ענין הערבים בשעב הולך בינתיים ומסתבך, נקבע עם משקיפי או"ם כי הם ייפגשו עם ראשי בתי האב אחד אחד ולא בצותא, כדי לאפשר בטוי חופשי ולמנוע השתלטות של קומץ מסיתים על הכלל כולו ויצירת מצב שבו הכרח החובה הלאומית תכריע כנגד טובת ההנאה הפרטית .מראש הנחנו כי מיעוט גדול, אם לא קצת יותר ממחצית, יודיעו כי הם בוחרים לחזור, אם משום שיש להם נחלות בעמק הירדן או מפני שחלקים ממשפחותיהם נמצאים בסוריה או מפני שאינם בוטחים בנו להשאירם בשעב אלא חוששים כי סופנו להחזיר אותם גם על כורחם ואז ממילא יפלו תחת למרותה הממשית של סוריה ומוטב להם אפוא לקבל אח הדין מראש מרצונם החופשי. והנה שני הבקורים הראשונים של המשקיפים בשעב נתנו הוצאות חיוביות להפליא מבין 57 ראשי משפחות שנשאלו הודיעו 15 על רצונם לחזור, ואילו השאר הצהירו כי מוטב להם להשאר במקום .החדש תוצאות אלה היו למורת רוחם של המשקיפים אשר טענו כי בכל זאת מצאנו דרך ללחוץ ולאיים על הערבים עד כדי כך שהם, בטלו את רצונם מפני רצוננו גם כשלא היינו נוכחיס בשעת החקירה ודרישה. אגב השיחה עם משה דיין ושבחאי רוזן לפני ישיבת ועדת ש״ן המצרית בשאלת סואץ השמיע ריילי עצמו טענה זו והודיע כי הוא מוכרח להביאה לידי [באו] בדו״ח שלו למועצת הבטחון בינחים נתקיים בקור שלישי ובו נהפכה הקערה על פיה. אחד המסיתים הראשיים להחזרה פרץ את המסגרת שנקבעה למהלך השיחות, גייס עשרות אנשים להפגנה בפני המשקיפים־ והביא לידי כך שבמקום שיחה שקטה עם כל ראש בית אב ביחידות תתקיים אספה נרגשת אשר בה כלם צעקו במקהלה התוצאות היו 40 לחזור ו-8 להשאר. החקירה טרם נגמרה ולא אתפלא םס תבוא דרישה להתחיל הכלי מחדש בשיטה אחרת

24. אבן נגף שלישית היא בעיה סמכויות היו״ר באזור המפורז. בשיחות שהיו לנו עד עכשיו נסה ריילי פעם או פעמיים לכרוך את בירורה של סוגיה עקרונית זו בדיון המעשי על הפסקת העבודה. אנו העדפנו לסיים תחילה את השאלה המעשית ולכן הצענו לדחות את העניין העקרוני לדיון מיוחד.פרק \זה עודנו לפנינו ויש לחשוש כי נגיע לידי התנגשות רצינית.מהרמזים וחצאי ההצעות

9

25 מאחורי כל אלה מסתתרת המזימה היסודית של סוריה שהיא שורש ־כל הרעה. החתירה להעתיק את הגבול עד לאמצע זרם הירדן והאגמים. מרמזים שונים מסתבר כי לא רק צרפת אלא גם שתי מעצמות המערב האחרות נוטות לראות בסיפוקה החלקי לפחות של התביעה הזאת את הדרך היחידה ליישוב הסכסוך ולהחזרת היציבות לאותו אזור. אם נטיה זו תתגבש ותהפך לקו מנחה של המדיניות, עלולות שלוש המעצמות לנקוט טכסיס של סחיבת ענין החולה והשהית ההסדר לגבי ־ החלקות הערביות כדי להגביר את הלחץ עלינו ולסחוט מאתנו ויתור בנקודה העיקרית. עלינו להכון לאפשרות כזאת

ולהזדיין גם לקראתה בנשימה ארוכה ובכושר מקביל של טכסיסים ותחבולות

י'ג בסיוון תשי"א

17 ביוני 1951