(אהרונוב״ו\*

 3.5.50

עלי לקבוע: הכנסת אישרה בזמנו את קו הממשלה ומשרד החוץ, והוא קו של חתירה לשלום אם כל ארצות ערב, בכלל זה עבר הירדן - עם כל ארצות ערב כמו שהן. במשא ומתן המחודס עם עבר- הירדן לא היתה מצדנו כל הודאה בסיפוק. במשא ומתן המחודש לא היתה מצדנו כל הוראה בתחולת חוזה עבר הירדן -אנגליה לגבי השטח המועמד לסיפוח. ההפך מזה הוא הנכון. מדיניות החוץ של הממשלה עד עתה הביאה שלום לישראל והוא תנאי מוקדם לתהליך נמרץ של קיבוץ גלויות, שאותו אנו מקייפים; אין להתייחס לשאלה הנידונה מבלי מלברר בעת ובעונה אחת לא רק את עמדת הממשלה, כי אם גם את עמדת האופוזיציה - גם לאופוזיציה צריכה להיות פוזיציה. בוויכוח זה אדבר בשמי אני בלבד.

ביחסינו עם עבר הירדן עמדו לפנינו ארבע אפשרויות: סטוס קוו לפי הסכם שביתת הנשק עב עבר הירדן; אפשרות של הקמת מדינה ערבית עצמאית בחלק המזרחי של מערב אר־ן-ישראל; אפשרות של מלחמת כיבוש מצדנו; אפשרות של סיפוח.

כשלעצמי הייתי מעדיף את המצב של סטטוס קוו ביחסינו עם עבר הירדן על יסוד הגבולות שנקבעו בחוזה שביתת הנשק - אילו היה הסטטוס הקיים יציב. אולם עובדה היא שהסטטוס קוו התחיל להתנועע; לא רק לרגל מגמות הסיפוח של עבר הירדן ולא רק לרגל מגמות שונות של מעצמות מסויימות, אלא גם לרגל השפעת מצרים, המופתי והליגה הערבית כולה. הכיוון נסתמן באופן ברור: הקמת מדינה ערבית עצמאית על יסוד הגבולות שנקבעו בעצרת האו״ם בנובמבר 1947. מגמה זו הומרצה לא במעט עקב החלטת העצרת על בינאום י־רושלים .

במצב זה לא יכלה מדיניות החוץ שלנו לנקוט בקו של ״שב ואל תעשה״. מכאן החתירה שלנו להסכם שלום עם עבר הירדן.

;/שר החוץ מ. שרת)

3.5.1950

 ההתרגשות הכנה שבאה לידי ביטוי בוויכוח הזה, סביב ענין הסיפוח, במידה שהיתה כנה, ראויה לתשומת לב. ההתרגשות הזאת איננה נחלת הבית הזה בלבד; היא נחלת המונים גדולים בישראל, וטבעי הדבר שיהא כן. יש לקוות שכל הגורמים הנוגעים ברבר, אם קרובים או רחוקים, יביאו אותה בחשבון. אין מדינת ישראל יכולה להיות אדישה לגורלו של שטח הקשור קשר היסטורי כה אמיץ בשטחה היא ואשר משטרו ומעמדו הצבאי עשויים להשפיע השפעה ישירה על בטחונה. הממשלה הכריזה, ואני רוצה להשתמש בהזדמנות זו להכריז שוב, כי לדידנו, לפי מצב הדברים כיום, השאלה נשארה פתוחה; כי בלי הסכמתנו ובלי שיתוף פעולתנו, אשר טרם ניתנו, שום משטר אינו יכול לראות את עצמו באותו שטח במשטר יציב ובטוח. מגמתנו היא ליציבות, לבטחון ולשלום - שלנו ושל כל סביבתנו. אבל רק בשותפות אתנו ובהסכם אתנו ייכונו היציבות, הבטחון והשלום.